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I.

ABSTRAKT

Sistemet për përcjelljen e huave janë sistem kryesor në institucionet mikrofinanciare, pasiqë
produkti kryesor e në shumë raste edhe i vetmi produkt në institucione mikrofinanciare është
huaja/ kredia.
Tema së pari trajton karakteristikat e përgjithshme të këtyre sistemeve, pastaj hyn në vecoritë
dhe sfidat e këtyre sistemeve, si janë raportet dhe kërkesat për informacione nga këto sisteme,
dhe pastaj më gjerësisht trajtohet zhvillimi dhe implementimi i këtyre sistemeve.
Gjatë këtij studimi janë hulumtuar të metat e sistemeve për përcjellje të huave dhe konkludohet
që e metë kryesore është integrimi me sistemin e pagesave. Andaj, kjo teme trajton sistemet për
përcjelljen e huave në institucionet mikrofinanciare, duke konkluduar mbi të metat potenciale, si
dhe bazuar ne studimet empirike listohen rekomandim për përcjellje të huave ne keto sisteme.
Për të zgjidhur këtë problemet e identifikuara te këtyre sistemeve, si pjesë përbërëse e kësaj teme
është ofruar një prototip i zhvilluar në ASP.net, që ka për qëllim demonstrimin e zgjidhjes së
kësaj sfide kryesore të këtyre sistemeve.
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1. HYRJE
Institucionet mikrofinanciare janë një industri e re financiare në shoqërinë botërore. Zyrtarisht
viti 1976 njihet si viti i i krijimit te institucionit të parë mikrofinanciar Grameen bank në
Bangladesh[1]. Qëllimi i krijimit të këtyre institucioneve financiare ishte ofrimi i huave të vogla
atyre njerzve të cilët nuk kishin mundësi e as qasje në bankat formale komerciale. Huatë që jepen
nga këto institucione mikrofinanciare kërkojnë një sistem informativ për përcjelljen dhe
menaxhimin e tyre. Tutje, huatë që jepen nga këto institucione mikrofinanciare në esencë nuk
dallojnë nga huatë që jepen nga bankat, e për më tepër ato janë edhe më të komplikuara. Kjo
rrezullton që edhe sistemet informative për përcjelljen e huave të institucioneve mikrofinanciare
janë mjaft të komplikuara, por të domosdoshëm për funksionimin normal e efektiv të
institucionit mikrofinanciar. Në kuadër të kësaj teme, është bërë analiza e këtyre sistemeve për
përcjellje të huave, duke theksuar karakteristikat e tyre të përgjithshme, megjithatë edhe listimi i
shumë të metave. Tutje, duke u bazuar në literaturë dhe në eksperiencën disavjeqare është
përpiluar lista e rekomandimeve për të njejtat sisteme.
Konceptet e reja të gjetura gjatë hulumtimit brenda kësaj teme janë demostruar përmes një
prototipi të përpikëshmërisë së lartë, të zhvilluar me teknologjinë ASP.NET dhe SQL.
Ky prototip ka për qëllim demonstrimin e zgjidhjes së sfidës kryesore të sistemeve për përcjellje
të huave në rastet kur instituconi mikrofinanciar fillon të pranojë edhe pagesat e huave të
klientëve të saj në zyret përkatëse.
Për të ofruar gjetjet e këtij hulumtimi, kjo temë është organizuar në këtë mënyrë:
1. Në kapitullin 2 është ofruar rishikimi i literaturës, ku brenda saj është përshkruar natyra e
institucioneve mikrofinanciare, në veçanti sistemet informative që përdorin ato. Këtu
përshkruhen sfidat në përzgjedhjen e sistemeve informative brenda IMF-ve, e mjaft në
hollësi përshkruhen edhe raportet dhe informatat që priten të përmbushin sistemet për
përcjelljen e huave. Tutje, përshkruhen indikatorët e performancës në IMF të cilët duhet
patjetër të gjenerojë sistemi për përcjelljen e huave,
2. Kapitulli 3 përshkruan problemin hulumtues të kësaj teme dhe objektivat të cilat kanë
udhëhequr këtë temë, për të ofruar rezultatet për problemin e shtjelluar,
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3. Kapitulli 4 përshkruan metodologjinë dhe metodat përkatëse të përdorura brenda kësaj
teme për mbledhjen e të dhënave, analizën e tyre dhe në përgjithësi metodologjinë
inxhinierike që kemi ndjekur për të zhvilluar prototipin e demonstruar në kapitullin e 7,
4. Kapitulli 5 përshkruan disa krahasime në mes LTS-ve të ndryshëm nëpër disa veti të tyre,
5. Kapitulli 6 përshkruan zhvillimin e prototipit dhe implementimin e këtyre sistemeve për
përcjellje të huave nëpër të gjitha fazat dhe hapat e saj. Ku gjatë këtyre fazave të
zhvillimit të këtyre sistemeve janë marrë shembujt nga prototipi i zhvilluar që është pjesë
përbërëse e këtij punimi,
6. Kapitulli 7 është validimi i prototipit ku përshkruhet në detaje aplikacioni i zhvilluar në
këtë punim dhe
7. Kapitulli 8 është konkluzioni mbi këto sisteme.
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2. RISHIKIMI I LITERATURËS
Në të gjithë botën, përafërsisht 2.5 miliard njerëz të rritur (pra më shumë se gjysma e njerëzve të
rritur në botë) nuk kanë llogari formale bankare [2].Ata janë të përjashtuar nga shërbimet
bankare formale. Në përgjithësi, ky është edhe një problem me të cilin ballafaqohen njerëzit e
varfër në të gjithë botën. Pra ata nuk kanë qasje në hua, nuk mund të ruajnë paratë e tyre, do të
thotë depozitojnë e edhe nuk mund të transferojnë paratë e tyre dikujt.Egzistojnë shumë arsye që
njerëzit e varfër nuk kanë qasje në këto shërbime financiare, si: (i) ata rrallëherë kanë të ardhura
të rregullta, (ii) nuk kanë kapital,(iii) nuk kanë asete të cilat mund ti përdornin si kolateral në
hua. Rrjedhimisht, kjo masë e njerezve kanë vetëm planifikime afatshkurtëra pasiqë nuk kanë të
hyra stabile. Në përgjithësi, këta njerëz nga bankierët konsiderohen si njerëz të varfër, jo të denjë
për hua. Tutje, te njejtit shquhen të kenë diciplinë të dobët të ripagimit të huasë, e me këtë në të
njejtën kohë, kategorizohen si kredimarrës me rrezikshmëri të lartë [2].
Edhepse gjatë historisë ka patur organizime të ndryshme financiare formale e joformale për këtë
kategori të njerëzve, krijimi i institucioneve mikrofinanciare (tutje: IMF) ndodh pikërisht në
Bangladesh, në vitin 1976 me Grameen bank. Grameen bank është themeluar nga
Dr.Muhammad Yunus profesor i ekonomisë, të cilit në vitin 2006 i është dhënë çmimi Nobel
për paqe për punën e tij me njerëz të varfër [1].
Më pastaj, shumë institucione tjera nëpër botë kanë ndjekur rrugën e njejtë duke ndërtuar kështu
një industri të re financiare botërore me rritje shumë të shpejtë. Sot, kemi më shumë se 2000
institucione mikrofinanciare në mbarë botën, me afër 123 milion klientë dhe portifolio prej 102
miliard dollar [2]. Edhepse shumica e IMF-ve japin vetëm shërbime të huadhënies ndaj
klientëve, ka shumë prej tyre që japin edhe shërbime të depozitave dhe sigurimeve. Institucionet
mikrofinanciare konsiderohen mjet për uljen e varfërisë sidomos në vendet në zhvillim.
Ne [3] ështё njё punim me pёrmbajtje mjaft tё pёrgjithshme, por mjaft tё rёndёsishme mbi
sistemet pёr pёrcjelljen e kredive nё institucionet mikrofinanciare. Pёrbёhet nga katёr pjesё:
Pjesa e pare- Kompjuterizimi- thellёsia dhe hapat- qё pёrshkruan nё mёnyrё shumё tё saktё e
koncize, vetitё dhe pёrfitimet nga sistemet pёr pёrcjelljen e huave. Pёrshkruan nivelet e
pёrdorimit tё sistemit nga dega, pastaj zyrat regjionale deri nё qendёr te institucionit
mikrofinanciar.
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Pjesa e dytё- Procesi i selektimit tё sistemeve pёr pёrcjelljen e huave- pёrshkruan dhe sqaron nё
mёnyrё mjaft tё mirё procesin e selektimit tё LTS-vё. Pёrshkruan dy skenarёt e mundshёm:
skenarin e pёrmirёsimit tё sistemit aktual dhe skenarin tjetёr tё pёrzgjedhjes sё sistemit tё ri LTS.
Ka rekomandime shumё tё mira pёr institucionet mikrofinanciare gjatё procesit tё pёrzgjedhjes
sё sistemit tё ri nё raport me kompaninё softverike qё oferton sistemin LTS.
Pjesa e tretё- Ç’ёshtjet kryesore pёr t’u shqyrtuar- Sqaron ç’ёshtjet kryesore qё duhet tё
shqyrtohen gjatё procesit tё pёrzgjedhjes sё sistemit LTS, qё janё: konsolidimi i shёnimeve,
integrimi nё mes LTS dhe sistemit financiar tё IMF-sё, “Customized reports”- dizajnimi i
raporteve tё pёrshtatshme pёr IMF-nё, siguria dhe kalkulimi i interesave.
Pjesa e katёrt- Rishikimi i softverёve- Pёrmban njё listё prej 70 LTS-ve qё pёrdoren nёpёr IMFtё nёpёr botё. Listimi i kёtyre LTS-ve ёshtё bёrё sipas njё vlerёsimi nё nёntё pika dhe janё ndarё
nё tri grupe: nё LTS qё janё tё pёrshtatshёm pёr IMF-tё qё kanё nёn 5.000 klientё, LTS qё janё
tё pёrshtatshёm pёr IMF-tё qё kanё 5.000 deri 25.000 klientё dhe grupi i tretё LTS-ёt qё janё tё
pёrshtatshёm pёr IMF-tё qё kanё mbi 25.000 klientё. Pjesa e katёrt ёshtё edhe pjesa mё me vlerё
e kёtij punimi ngase pёrmban njё pasqyrё shumё tё mirё pёr institucionet mikrofinanciare tё cilat
mendojnё qё tё ndёrrojnё sistemin e tyre pёr pёrcjelljen e huave.
Sot, në Kosovë egzistojnë 10 institucione mikrofinanciare[6]: KEP, FINCA, KRK, AFK,
KosInvest[7], Grameen[8], Start[9], Qelim[10], Perspektiva 4[11] dhe Mështekna[12]. Shumica
prej tyre janë themeluar nga organizatat humanitare ndërkombëtare që kanë vepruar pas luftës së
fundit në Kosovë.

2.1 Sfidat e sistemeve informative në IMF
Shumë IMF kanë probleme me sisteme informative, përkatësisht kanë veshtiresi financiare me
blerjen e bazave të shënimeve për përcjelljen e huave (LOAN TRACKING SYSTEMS- LTS).
Kjo për arsye se shumë IMF nuk e kanë kaluar kufirin e vetqëndrueshmërisë operacionale e edhe
vetqëndrueshmërisë financiare. Kjo vjen si pasojë e shpenzimeve të mëdha operative të tyre,
sepse shuma e huave të tyre është e vogël përderisa klientët e tyre zakonisht gjenden larg zonave
të urbanizuara. Kjo krijon që IMF-të të varen financiarisht në shumë raste nga themeluesit e tyre,
përkatësisht organizatat humanitare ndërkombëtare shumë vite pas krijimit të tyre [13].
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Disa IMF përdorin sisteme manuale dhe tabela (spreadsheet si në Excel dhe Lotus) për të
përcjellur llogaritë e klientëve dhe për të krijuar raporte të portifolios. Këto mjete krijohen shumë
lehtë dhe mirëmbahen shumë lehtë por shfrytzueshmëria e tyre është e kufizuar sidomos për
institucionet mikrofinanciare që kanë më shumë se 500 klientë aktiv. Kur organizata bëhet më
komplekse këto sisteme të thjeshta dështojnë sidomos kur duhet të konsolidohen të dhënat nga
disa degë. Poashtu këto sisteme manuale dështojnë kur duhet të futen shënimet për pagesat e
klientëve e pastaj në bazë të tyre të nxjerren edhe raportet për klientët në vonesë.
Tabelat manuale janë shumë të përdorshme në raste kur duhen analiza financiare dhe indikatorë
të portifolios, për prezentimin e tyre, por bazat e shënimeve janë të patjetërsueshme për ruajtje të
të dhënave, për rifitimin e të dhënave dhe për raportim nga sasi të mëdha të të dhënave.
Edhepse IMF-të në përgjithësi kanë natyrë të njejtë të operimit, egzistojnë shumë baza të
shënimeve për përcjellje të huave (tutje:LTS), kjo për arsye se nuk egzistojnë standarde të njëjta
të operimit të tyre. Ne pergjithesi, IMF-të kanë:
•

definime të ndryshme në kalkulimet e raporteve financiare

•

Metodologji të ndryshme te huadhënies

•

Teknika të pafundme të kalkulimeve të ç’ështjeve të lidhura me portifolion si në:
kalkulimet e normës së interesit, kalkulimet e taksës së vonesës, lidhjet e depozitave me
huanë, përcaktimet e delikuencës etj.

•

Ç’ështje të lidhura me shkallën e centralizimit apo decentralizimit

•

Kërkesa nga banka qendrore nacionale dhe standardet nacionale të raportimit financiar

•

Preferenca individuale të menaxhmentit

•

Mungesë të kompanive lokale për implementim dhe mbështetje të vazhdueshme teknike
të sistemeve [13].

Ne kuader te punimit[3] procesi i selektimit tё sistemeve pёr pёrcjelljen e huave pёrshkruhet dhe
sqarohet nё mёnyrё mjaft tё mirё. Tutje pёrshkruhen dy skenarёt e mundshёm: skenarin e
pёrmirёsimit tё sistemit aktual dhe skenarin tjetёr tё pёrzgjedhjes sё sistemit tё ri LTS. Ka
rekomandime shumё tё mira pёr institucionet mikrofinanciare gjatё procesit tё pёrzgjedhjes sё
sistemit tё ri nё raport me kompaninё softverike qё oferton sistemin LTS. Ne[3] sqarohet se
ç’ёshtjet kryesore qё duhet tё shqyrtohen gjatё procesit tё pёrzgjedhjes sё sistemit LTS, janё:
konsolidimi i shёnimeve, integrimi nё mes LTS dhe sistemit financiar tё IMF-sё, “Customized
5

reports”- dizajnimi i raporteve tё pёrshtatshme pёr IMF-nё, siguria dhe kalkulimi i interesave.
Tutje në [3] është bërë rishikimi i 70 LTS-ve qё pёrdoren nёpёr IMF-tё të gjithë botёs. Listimi i
kёtyre LTS-ve sipas autorit ёshtё bёrё duke bërë vlerësimin nё nёntё pika te ndryshme, ku si
rrjedhojë është bërë ndarja e LTS-ve në tri kategori:
•

nё LTS qё janё tё pёrshtatshёm pёr IMF-tё qё kanё nёn 5.000 klientё,

•

LTS qё janё tё pёrshtatshёm pёr IMF-tё qё kanё 5.000 deri 25.000 klientё dhe

•

grupi i tretё LTS-ёt qё janё tё pёrshtatshёm pёr IMF-tё qё kanё mbi 25.000 klientё.

Pjesa e katёrt ёshtё edhe pjesa mё me vlerё e kёtij punimi ngase pёrmban njё pasqyrё shumё tё
mirё pёr institucionet mikrofinanciare tё cilat mendojnё qё tё ndёrrojnё sistemin e tyre pёr
pёrcjelljen e huave.
Perndryshe, ne [4] jane shqyrtuar vetem gjashtё LTS qё pёrdoren mё sё shumti nё IMF-tё nё
Azinё Jugore. Kёta gjashtё LTS qё janё shqyrtuar janё: Matrix, MF Resolve, Omni Enterprise
Microfinance Solution, Delphix, MFASYS dhe Southtech Ascend Banking. Përzgjedhja e këtyre
6 LTS-sve sipas autorit është bërë duke u bazuar në bazën e tё dhёnave te CGAP- Consultative
Group to Assist the Poor qё ka rishikuar afёsisht 100 LTS nё mbarё botёn. Tutje nga 100 LTS të
përdoruara, janё pёrzgjedhur 24 LTS qё janё mё tё pёrhapur vetëm nё rajonin e Azisё Jugore dhe
për fund, prej tyre janё shqyrtuar 25%, pra gjithesej 6 LTS. Krahasimi i tyre fillon nga diverziteti
i prodhuesve të tyre, kostoja e tyre (prej fazes inicuese, implementimit, mirëmbajtjes etj), e më
pastaj, teknologjia e përdorur dhe funksionet shtesё qё mund tё kryejnё kёta LTS pёrpos
funksioneve standard, si pёrcjelljes sё huave, si psh.depozitat, kontabilitetin, etj. Tutje, autori [4]
ka bërë krahasueshmërine e këtyre 6 LTS, duke u bazuar në shpёrndarjen e tyre, pra numrin e
IMF-ve qё e kanё nё pёrdorim sistemin e caktuar. Duke analizuar këtë krahasueshmëri, mund të
konkludohet se sistemet pёr pёrcjelljen e huave nё institucionet mikrofinanciare nuk kanё efekt
tё globalizimit, pra kemi shpёrhapje johomogjene tё tyre nёpёr rajone tё ndryshme.

Për më shumë, punimi [6] vlerёson ndikimin e teknologjise informative dhe tё komunikimit nё
industrinё e mikrofinancave. Ndikimi i parё qё vlerёsohet ёshtё (sikurse edhe nё industritё tjera)
zhdukja e ndёrmjetёsve, në mes institucionit mikrofinanciar dhe klientit/ huamarrёsit. Autori
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konkludon se ndikimi i ICT-sё ёshtё nё zbehjen e ndikimit tё organizatave lehtёsuese (Relief
Organizations), tё cilat fokus primar kanё ndёrmjetёsimin nё mes IMF-ve dhe donatorёve nёpёr
botё. Perderisa ne nejheren ane ICT-sё zbeh rendesine e ndermjetësve, apo edhe zhduk
funksionin e tyre, ne anen tjetër kjo teknologji vendos si akter të rëndësishëm të këtij sistemi
mikro-huadhёnёsit social (Peer-to-peer P2P Social Micro-lenders), shembull konkret mund të
përmendim KIVA (kiva.org). Kёto janё organizata qё lidhin huadhёnёsit individual perёndimor
me huamarrёsit sipёrmarrёs nga vendet nё zhvillim, nёpёrmjet institucioneve mikrofinanciare.
Shembull konkret, kur huaja kthehet nё tёrёsi nga klienti, principali kthehet nё KIVA, kurse
interesi mbetet tek IMF-ja. Kjo mundёsi qё personat individualisht tё dhurojnё para tek klientёt e
IMF-ve nga vendet nё zhvillim, nuk do tё ishte e mundur pa internet dhe pa transfer elektronik tё
fondeve, pra pa ICT[6]. Nxitёsit e transparencёs (Transparency promoters) konkludojne se ICTja ka mundёsuar krijimin e organizatave tё cilat mirren me publikimin e informatave tё ndryshme
mbi

IMF-tё nёpёr botё. Organizata tё kёtij

lloji

janё psh. MixMarket[20] dhe

MFTransparency[21]. Kёto organizata ofrojnё informata si portfolio e IMF-ve, themeluesit e
tyre, pasqyrat financiare tё IMF-ve, e informata tjera me rёndёsi. Kёto informata pёr IMF-tё nga
nxitёsit e transparencёs krijojnё mundёsinё qё donatorёt dhe investitorёt tё mund tё vendosin pёr
investimet e tyre nё IMF-tё e caktuara. Pra pikёrisht nxitёsit e transparencёs kanё ndikuar nё
zbehjen e zhdukjen e organizatave lehtёsuese, pasiqё kanё mundёsuar qasjen direkte nё mes
IMF-ve dhe donatorёve. Ne kete rast, korospodentёt bankar janё kompani komerciale si psh.
zyret postare qё mund tё shfrytёzohen nga IMF-tё pёr pagesa tё kredive nga klientёt e saj. Pra
kёto kompani mund tё shfrytёzohen nga IMF-tё pёr tё qenё me afёr klientёve tё saj nёpёr rajone
tё ndryshme pa pasur nevojё qё tё hapin zyre ne ato lokacione. Kjo marёdhёnie nё mes IMF-ve
dhe kёtyre kompanive ul shpenzimet e IMF-sё dhe krijon edhe lehtёsi pёr klientёt e IMF-sё pёr
tё bёrё pagesat e kredisё. Kjo marёdhёnie nё mes te IMF-sё dhe kёtyre kompanive nuk do tё
ishte e mundur pa ICT-nё. Ofruesit e shёrbimeve mobile (Mobile service provider), si dhe
permes teknologjise informative nё raport me IMF-tё gjen zbatim edhe tek teknologjia e
transaksioneve mobile. Transaksionet mobile mundёsojnё qё klientёt e IMF-ve tё marrin
shpёrndarjen e kredive dhe tё kryejnё pagesat e kredive pёrmes paisjes sё tyre mobile. Kjo mё
shumё ёshtё e pёrhapur nё IMF-tё nё Afrikё. M-Pesa ёshtё aplikacioni qё ёshtё shfrytёzuar nga
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ofruesi i shёrbimeve mobile Safaricom. Kjo teknologji pёrdoret sidomos nё rajonet e gjёra ku
dega e IMF-sё dhe klienti gjenden larg njёri-tjetrit[6].
Duke u bazuar në këto që u cekën më lart, shumica e ekspertëve besojnë që nuk mund të
egzistojë një paketë e sistemit që mund të përmbushë nevojat e secilit IMF.
Nga kjo, disa IMF vendosin edhe të krijojnë bazë të shënimeve për përcjellje të huave-LTS
brenda për brenda institucionit të vetpërshtatur.
Bazuar ne eksperiencen 20 vjeçare, dhe në shfletimin e literaturës, shumica e institucioneve
mikrofinanciare të vogla në Kosovë, kanë probleme në mes sistemeve për përcjelljen e huave
dhe sistemeve të pagesave të klientëve. Megjithatë, institucionet mikrofinanciare të mëdha: KEP,
FINCA, AFK dhe KRK, kanë arritur te krijojne stabilitetin e tyre financiar dhe kanë pasur
buxhet për blerje të sistemeve të avansuara për përcjelljen e huave, të cilat sisteme e kanë të
integruar brenda tyre sistemin e pagesave të klientëve.
Në Kosovë, institucioni mikrofinanciar FINCA[19] përdor sistemin LTS “SM” i cili është shumë
i avansuar dhe që perdoret në këtë institucion nëpër vende tjera nëpër botë. KEP[22] përdor
sistemin LTS “Kredits”, i cili është mjaft i avansuar sidomos me versionet e fundit të tij, ku
përfshihet edhe moduli i pagesave nëpër degë. Poashtu edhe KRK[23] përdor sistemin “Kredits”.
AFK[24] përdor sistemin LTS “Aspekt”, i prodhuar në Maqedoni, e që është i bazuar ne web,
përkatësisht i zhvilluar me teknologjine ASP.net.
IMF-të tjera më të vogla në Kosovë përdorin sisteme më të dobëta, jo të centralizuar në qendër
(desktop application) si është rasti tek IMF KosInvest që përdor sistemin “LPF”, i bazuar ne MS
Visual FoxPro, i cili nuk ofron shërbime të centralizuara por funksionon i vecantë nëpër degë, e
poashtu nuk e ka sistemin e pagesave brenda tij, e që për të gjeneruar raporte të përgjithshme për
institucionin duhet që çdo fundmuaj të konsolidohet baza e shënimeve nga të gjitha degët. Edhe
IMF-të tjera të vogla përdorin sisteme të ngjashme të dobëta që funksionojnë nëpër degë, sisteme
jo të centralizuara në qendër. Andaj, në kuadër të temës, fokusi kryesor është drejtuar për të
kontribuar zgjidhjen e problemeve që më shumë hasen nga institucionet mikrofinanciare që kanë
buxhet të limituar.
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2.2 Sfidat e përzgjedhjes dhe implementimit të LTS
Para përzgjedhjes së Loan Tracking System (tutje LTS) në një IMF duhet të mirren parasysh
këto gjëra:
•

Planet e biznesit të IMF-së- që përfshin detajet e rritjes së IMF-së, ndryshimet në
metodologjinë e huadhënies, produktet e reja, shërbimet e reja të IMF-së dhe zgjerimi i
degëve të saj. Të gjitha këto ndikojnë në kërkesat e sistemit dhe resurset e nevojshme për
sistemin LTS.

•

Politikat, procedurat dhe praktikat e dokumentuara- sistemi LTS nuk mund të
performojë mirë në biznesin e një IMF-je nëse nuk është në linjë me operacionet e IMF-së.
Pra procedurat, proceset dhe praktikat e IMF-së duhet të jenë plotësisht të sinkronizuara dhe
të punojnë në mënyrë efektive në sistemin LTS, përndryshe nëse egziston një mospërputhje
në mes LTS dhe procedurave të IMF-së atëherë duhet të përshtatet ose procedura e LTS ose
e IMF-së.

•

Saktësia dhe të dhënat e sakta historike- Në sistemin LTS me rëndësi të veçantë është
bilanci i saktë i klientit, e me këtë edhe bilanci i saktë i portifolios së IMF-së, e poashtu edhe
historiati i transaksioneve duhet të jetë i saktë e i disponueshëm. Këtu duhet pasur kujdes se
“të dhënat e krijuara në sistem janë aq të mira sa edhe të dhënat e futura në të”.

•

Kontrollet e brendshme- kontrollet mbikqyrëse dhe balanset duhet të jenë të monitoruara
në mënyrë adekuate. Kjo për arsye se të dhënat duhet të jenë të besueshme dhe të sakta në
mënyrë që menaxhmenti të bazohet në to për marrje të vendimeve strategjike.

•

Infrastruktura- duhet të mirren në konsideratë kompjuterët dhe resurset e tyre, dhoma e
serverëve dhe kushtet e saj (ajri i kondicionuar, rryma e pandërprerë, gjeneratori) si dhe në
veçanti plani për backup të sistemit.

•

Personeli- duhet të trajnohet personeli egzistues, ndoshta edhe të mirret ndonjë staf i ri, të
rialokohen përgjegjësitë te stafi egzistues dhe përdorimi i konsulltantëve [13].

Bazuar ne pikat e cekura më lartë të nxjerrura nga shfletimi i literaturës, si dhe në eksperiencën
shumë vjeçare në modelimin dhe implementimin e LTS-ve, rekomandohet qe gjatë përzgjedhjes
së LTS sistemit nuk duhet të shikohet vetëm çmimi i softverit, por duhet të mirren parasysh edhe
kostoja e hardverit të nevojshëm, kapacitetet e komunikimit, mirëmbajtja dhe trajnimi i
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personelit. Në përgjithësi organizatat priten të shpenzojne diku në mes 1% deri 5% të buxhetit të
saj operativ në teknologji informative dhe në stafin që e mbështet atë. Megjithatë kjo nuk vlen
për vitin kur investimet e mëdha në hardver e softver ndodhin si pasojë e kërkesave brenda
organizatës.
Për një implementim të suksesshëm të një sistemi të ri LTS duhet të mirren parasysh edhe:
•

resurset e stafit dhe koha në rishikimin dhe përzgjedhjen e sistemit të ri

•

përgatitja dhe migrimi i të dhënave në sistemin e ri

•

instalimi i hardverit të ri të nevojshëm e poashtu edhe softverit të ri

•

mbajtja në funksion e sistemit të vjetër e të ri paralelisht për një kohë të caktuar.

Pastaj është e domosdoshme të përcaktohet se sa mbështetje teknike kërkohet për të mirëmbajtur
softverin dhe të dhënat në vazhdimësi më tutje.
Në përgjithësi, ndryshimi i sistemit LTS në shumicën e IMF-ve bjen shumë benefite si:
•

rrit saktësinë e shënimeve,

•

rrit shpejtësinë e procesimit të huave,

•

krijon rrezulltate më të dobishme e më të sofistikuara dhe

•

përfundimisht rrit produktivitetin e IMF-së.

Nëse IMF dëshiron të rrit efiçiencën e saj, automatizimi i sistemit LTS është një ndër strategjitë
çels. IMF duhet të ndërrojë sistemin LTS të saj kur versioni aktual nuk është i aftë të arrijë
kërkesat e IMF-së.

2.3 Krijimi i raporteve
Pjesa e sistemit informativ të cilën të gjithë e shohin dhe e përdorin janë raportet. Raportet janë
esenciale për të shpërndarë informacione tek shfrytëzuesit e sistemit informativ në mënyrë që ata
të performojnë në punën e tyre dhe të marrin vendime të caktuara në bazë të atyre
informacioneve. Në IMF shfrytëzues të informacioneve nga raportet janë[14]:
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•

klientët,

•

stafi nga tereni,

•

menaxherët e degëve e të regjioneve,

•

menaxherët e lartë,

•

anëtarët e bordit, aksionarët dhe

•

donatorët.

Grupet e ndryshme të shfrytëzuesve kanë nevojë për lloje të ndryshme të raporteve, si raporte të
aktiviteteve, raporte të portifolios së huave, pasqyra të të ardhurave, gjendje të bilancit, raporte të
rrjedhës së parasë, raporte të përmbledhura operacionale me përmbajtje të ndryshme. Një sistem
informativ duhet të përmbajë raporte duke filluar nga raportet e detajuara të transaksioneve të një
klienti të nevojshme për nivel dege, e deri te raportet përmbledhëse financiare e operacionale të
nevojshme për menaxherët e lartë e për bordin. Edhepse IMF-të e ndryshme kanë kërkesa të
ndryshme për raporte varësisht nga madhësia e IMF-së, niveli i operacioneve dhe sidomos nga
rangu i produkteve financiare që IMF ofron, por përsëri raportet e IMF-ve mund të përkufizohen
në një tërësi.

2.4. Definimi i kërkesave për informacion
Pika fillestare në zhvillimin e një sistemi për përcjelljen e huave është të përcaktohet çfarë
informacionesh i nevoiten institucionit mikrofinanciar. Kjo nënkupton se çfarë informacione i
nevoiten shfrytëzuesve të ndryshëm. Informacioni poashtu duhet të jetë në një format të mirë dhe
në kohë të duhur. Gjatë definimit të kërkesave mund të ndodhin edhe probleme si përcaktimi i
saktë i grupeve të shfrytëzuesve në IMF, përcaktimi jo i mirë i informacioneve të nevojshme nga
shfrytëzuesit, pastaj edhe rreziku nga kërkesat e tepruara që nxitet nga e kaluara e tyre me
informacione shumë të pakta [14].
Definimi i saktë i kërkesave përfshin një vlerësim të mirë të grupeve të shfrytëzuesve që IMF ka,
çfarë informacione i nevoiten secilit grup të shfrytëzuesve për të kryer punën e tyre mirë dhe
monitorimi i asaj pune, çfarë informacione nevoiten për të vlerësuar një IMF në suksesin e saj
dhe objektivat e saj, sa shpesh i nevoiten ato raporte atyre shfrytëzuesve dhe në çfarë kohe, dhe
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përfundimisht se si mundet që të gjitha këto informacione të grumbullohen në një numër sa më të
vogël të raporteve që mund të gjenerohen në një kohë sa më të shkurtër.
Një ndër dobësitë më të zakonshme të një sistemi informativ është dizajnimi joadekuat i
raporteve. Sistemi informativ mund të përmbajë të dhëna shumë të mira dhe të përcjellë të gjitha
aktivitetet e organizatës në mënyrë adekuate, por informacioni nuk mbërrin tek shfrytëzuesit në
një formë të pranueshme për ta. Në këtë mënyrë sistemi informativ është i dështuar në fazën
finale të tij. Mund të ketë dobësi edhe në anën e shfrytëzuesve, si në kuptimin e drejtë të
informatave që dalin nga sistemi dhë në kuptimin e drejtë të definicioneve. Zgjidhje shumë e
mirë në këto dy keqkuptime janë dokumentimi i raporteve që nxjerr sistemi informativ dhe
trajnimi i shfrytëzuesve.

2.5. Nivelet e informacionit
Janë tri nivele të informacionit që përdoren në një organizatë: informacione operacionale,
menaxheriale dhe informacione strategjike [14]. Informacionet duhet të prezentohen në forma të
ndryshme për shfrytëzues të ndryshëm.
Informacionet operacionale- personat që mirren me aktivitetet ditore në IMF kanë nevojë për
këtë lloj të informatave si psh. shpërndarja e huave, kolektimi i pagesave. Këto informata
mundësojnë që personat/ shfrytëzuesit në IMF të ndërmarrin aksione të caktuara si psh: nga
raporti i klientëve delikuent ose “Portifolio at risk report-PAR” identifikohen se cilët klientë nuk
kanë paguar këstet e huave dhe duhet të kontaktohen apo vizitohen nga zyrtarët/ shfrytëzuesit e
caktuar. Informacionet operacionale janë për kohë të shkurtër.
Informacionet menaxheriale- menaxhmenti i lartë si CEO, CFO e menaxherët e departmenteve
kanë nevojë për këto informacione. Me këto informacione mund të konkludohet nëse janë
shfrytëzuar në mënyrë adekuate resurset e organizatës, nëse organizata është duke performuar
sipas planit dhe sipas buxhetit. Informacionet menaxheriale janë për kohë të mesme, prej tre
muaj deri në një vit.
Informacionet për planifikim strategjik- shfrytëzohen nga bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti i
lartë. Këto informacione si psh. shpërndarja e përgjithshme e huave tek bizneset prodhuese,
shpërndarja e huave tek bizneset e paregjistruara, mbulueshmëria e huave në total me kolateral
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etj, mundësojnë që të përcaktohet nëse organizata i ka arritur objektivat. Këto informacione
mundësojnë edhe marrjen e vendimeve si rialokimi i resurseve të organizatës nga një degë në
degë tjetër, planifikimi për rritje të organizatës, hapjen apo mbylljen e degëve të organizatës,
ndryshimin e procedurave të huadhënies, zhvillimin e produkteve të reja financiare etj.
Informacionet për planifikim strategjik janë afatgjata.
Në institucione mikrofinanciare për shkak të natyrës së tyre përdoren edhe raportet eksternale/
raportet e jashtme, e që janë raporte për aksionarët dhe donatorët e IMF-së. Për të vërejtur më
mirë dallimin e këtyre tri llojeve të raporteve mund të marrim një raport të caktuar si është
psh.raporti i pagesave të huave. Informacionet operacionale i shikojnë pagesat e secilës hua veq e
veq, informacionet menaxheriale e shikojnë performansën e pagesave të një dege, të një produkti
kreditor apo të një zyrtari kreditor, kurse informacionet strategjike e shikojnë raportin e pagesave
të huave të organizatës në tërësi dhe mund ta krahasojnë me organizatat tjera konkurenteinformacion që mund ta marrin nga burime të jashtme te informacionit [14]. Të gjithë raportet
duhet të kenë titullin e tyre unik. Është shumë e rrugës që secili raport të ketë edhe numrin e vet.
Të gjithë raportet duhet të kenë të dukshme datën dhe kohën e printimit. Poashtu duhet të kenë të
dukshme periudhën kohore që e mbulojnë. Raportet mund të përmbajnë edhe shfrytëzuesin i cili
e krijon raportin, zakonisht mund të vendoset emri i shfrytëzuesit sipas qasjes që e ka kur hyn në
sistem/ username.

2.6 . Llojet e raporteve në IMF
Në përgjithësi raportet në IMF mund të grupohen në shtatë kategori[14]:
1. Raportet për kursimet
2. Raportet për aktivitetin kreditor
3. Raportet për kualitetin e portifolios
4. Raportet për pasqyren e të ardhurave
5. Raportet për bilancin e gjendjes
6. Raportet për rrjedhën e parasë dhe
7. Raportet përmbledhëse operacionale
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Shumë raporte përdoren në shumë nivele, psh.raporti i huave delikuente mund të përdoret për një
zyrtar kreditor, për një degë, sipas një regjioni apo në tërësi për të gjithë organizatën.
Këto kategori të raporteve kanë shumë raporte, por të cilat përsëri mund të reduktohen nëse për
ç’ështje thjeshtëzimi marrim një IMF të vogël dhe e cila nuk ka depozita por mirret vetëm me
huadhënie.
1. Raportet për kursimet- nuk ka
2. Raportet për aktivitetin kreditor(Loan repayment schedule, Loan account activity, Active Loans by LO…)
3. Raportet për kualitetin e portifolios
(Delinquent loans by LO, Portfolio At Risk, Loan Write-Off and Recuperations Report,
Aging of Loans and Calculation of Reserve)
4. Raportet për pasqyrën e të ardhurave
(Summary Income Statement, Detailed Income Statement, Detailed Actual to Budget
Income Statement, Adjusted Income Statement)
5. Raportet për bilancin e gjendjes
(Summary Balance Sheet, Detailed Balance Sheet)
6. Raportet për rrjedhën e parasë
(Cash Flow Review, Projected Cash Flow)
7. Raportet përmbledhëse operacionale
(Summary Operations Report) [3]

2.6.1 Raportet për klientë
Klientët kanë nevojë për raporte shumë të qarta. Klientët kanë nevojë për të parë aktivitetin e
tyre të huasë, pra pagesat e tij me të dhënat e kohës kur janë bërë, si janë ndarë ato pagesa në
principal dhe interes, poashtu edhe në të njejtën kohe shumën e mbetur të huasë, pra balansin e
huasë në vazhdimësi. Klientët kanë nevojë edhe të shohin pagesat e mbetura borxh deri në fund
të huasë. Të gjitha këto informacione duhet të jenë të pasqyruara në mënyrë shumë të qartë duke
i ikur termeve më profesionale si psh. në raportin e aktivitetit kreditor të përdoren termet
“shpërndarje dhe pagesë” në vend të “debit dhe kredit”.
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Raportet e zakonshme për klientë në një IMF janë[14]:
1. Aktiviteti i kursimeve (Savings Account Activity) // nëse IMF ka edhe kursime
2. Skeduli i pagesave të huasë (Loan Repayment Schedule)
3. Aktiviteti i huasë (Loan Account Activity)
4. Statusi i klientit (Comprehensive Client Status)

2.6.2 Raportet për zyrtarët e terenit/ zyrtarët kreditor
Zyrtarët kreditor duhet të kenë informacione e raporte për klientët e tyre, sidomos për raportin e
klientëve të tyre në vonesë apo PAR (Portifolio At Risk) raporti. Ai duhet të përmbajë
informacione të rëndësishme si shuma e shpërndarë, outstanding e klientit, kësti, data e tyre e
pagesës, numri i telefonit e adresa, e të gjitha këto të dhëna të jenë në një linjë/vijë të raportit.
Informacionet e zyrtarëve kreditor duhet të jenë të qarta për ta, të renditura mirë e në mënyrë
koncize në një vijë të raportit. Zyrtarët kreditor përbëjnë numrin më të madh të punëtorëve në
IMF.
Raportet e zakonshme për zyrtarët kreditor në një IMF janë[14]:
1. Aktiviteti i kursimeve (Savings Account Activity) // nëse IMF ka edhe kursime
2. Skeduli i pagesave të huasë (Loan Repayment Schedule)
3. Aktiviteti i huasë (Loan Account Activity)
4. Statusi i klientit (Comprehensive Client Status)
5. Huatë aktive sipas ZK (Active Loans by LO)
6. Huatë në pritje sipas ZK (Pending Clients by LO)
7. Raporti i pagesave ditore sipas ZK (Daily Payment Report)
8. Huatë në vonesë sipas ZK (Delinquent Loans by LO)
9. Raport i përgjithshëm për ZK (Summary Report by LO)

2.6.3 Raportet për menaxherët e degëve dhe të regjioneve
Menaxherët e degëve duhet të dijnë për të gjitha aktivitetet në degët e tyre. Duhet të jenë të
informuar për të gjitha huatë e shpërndara, për huatë në pritje, për të gjitha kursimet nëse IMF ka
edhe kursime, për të gjitha huatë në vonesë, raportet e pagesave, e edhe të gjitha raportet tjera për
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analiza të mëtutjeshme si psh. përqindja më e madhe e huave në vonesë sipas produktit kreditor.
Menaxherët e degëve e sidomos menaxherët e regjioneve duhet të kenë informacione edhe për
performansën financiare të degës, pra për pasqyrat financiare të degës.
Raportet e zakonshme për menaxherët e degëve në një IMF janë[14]:
1. Aktiviteti i kursimeve të degës (Branch Savings Account Activity) nëse IMF ka edhe
kursime
2. Raporti i maturitetit që vjen i depozitave (Upcoming Maturing Time Deposits)
3. Huatë në pritje sipas ZK (Pending Clients by LO)
4. Portifolio në rrezik e degës (Portifolio At Risk by Branch)
5. Huatë në vonesë të degës (Delinquent Loans by Branch)
6. Raporti i huave të shlyera dhe rekuperimi (Loan Write-Off and Recuperations)
7. Raporti i pasqyrës së të ardhurave aktuale me të buxhetuarën të degës (Actual to Budget
Income Statement Branch Report)

2.6.4 Raportet për menaxherët e lartë në zyren kryesore
Menaxherët e lartë pasiqë janë përgjegjës për shumë aktivitete në IMF, shumë lehtë mund të jenë
në situatë të “fundosur” nga informacionet, nëse informacionet nuk selektohen me kujdes për ta.
Ata duhet të largohen nga detajet dhe duhet të ndajnë qartë funksionet ndërmjet vehte, e me këtë
edhe raportet e tyre, psh.menaxheri financiar të fokusohet vetëm në raportet financiare.
Raportet e zakonshme për menaxherët e lartë në një IMF janë[14]:
1. Raporti i koncentrimit të kursimeve (Savings Concentration Report) nëse IMF ka edhe
kursime
2. Raporti i koncentrimit të portifolios (Portfolio Concentration Report)
3. Raporti i huave në vonesë sipas degëve dhe produkteve (Delinquent Loans by Branch and
Product)
4. Raporti i huave të shlyera dhe rekuperimi (Loan Write-Off and Recuperations)
5. Raporti i maturimit të huave dhe kalkulimi i rezervave (Aging of Loans and Calculation
of Reserve)
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6. Pasqyra e të ardhurave sipas degëve dhe regjioneve (Income Statement by Branch and
Region)
7. Raporti i pasqyrës së të ardhurave aktuale me të buxhetuarën sipas degëve (Actual to
Budget Income Statement by Branch Report)
8. Raporti i bilancit të gjendjes sipas degëve (Balance Sheet by Branch Report)
9. Raporti i rrjedhës së parasë sipas degëve (Cash Flow Report by Branch)
10. Raporti i përgjithshëm i menaxhmentit të lartë (Summary Report for Senior
Management)

2.6.5 Raportet për bordin
Bordi i drejtorëve duhet të pranojë në mënyrë të rregullt raporte koncize me shumë pak fletë,
raport një apo dy faqësh që përmban informacione esenciale për të gjithë institucionin.
Raportet e zakonshme për bordin në një IMF janë [14]:
1. Raporti i përgjithshëm i pasqyrës së të ardhurave aktuale me të buxhetuarën (Summary
Actual to Budget Income Statement Report)
2. Raporti i përgjithshëm i bilancit të gjendjes (Summary Balance Sheet)
3. Raporti i përgjithshëm i rrjedhës së parasë (Summary Cash Flow Report)
4. Raporti i përgjithshëm i bordit (Summary Report for Board)

2.6.6 Raportet për aksionarët dhe donatorët
Nga të gjitha grupet e shfrytëzuesve, aksionarët dhe donatorët kërkojnë informacione më shumë
të përgjithshme për të gjithë organizatën. Poashtu edhe kërkesat për këto raporte janë më të
rrallat, zakonisht tremujore. Ata dëshirojnë të dijnë nëse institucioni është në vijë të duhur të
funksionimit dhe nëse ka ndonjë problem për tu shqetësuar. E duke u bazuar në atë që problemet
mund të jenë të natyrave të ndryshme, edhe kërkesat e aksionarëve dhe donatorëve për raporte
shpesh mund të jenë shumë të specifikuara e që kërkojnë pastaj përpjekje manuale për këto
raporte sepse ndodh që të dhënat nuk përcjellen nga sistemi për përcjelljen e huave.
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Raportet e zakonshme për aksionarët dhe donatorët në një IMF janë[14]:
1. Raporti i përgjithshëm i pasqyrës së të ardhurave
2. Raporti i përgjithshëm i bilancit të gjendjes
3. Raporti i përgjithshëm i aksionarëve/ donatorëve

2.6.6 Raportet për rregullatorët
Institucionet mikrofinanciare mbikqyren dhe rregullohen nga institucione të jashtme, për të cilat
duhet patjetër të gjenerohen raporte të ndryshme. Këta rregullatorë të jashtëm kërkojnë raporte
specifike dhe në formate të caktuara specifike sepse ata i kërkojnë njejtë për të gjithë IMF-të
brenda atij shteti. Pasiqë standardet e raportimit dallojnë ndërmjet shteteve, këto raporte nuk
mund të gjeneralizohen [14].

2.6.7 Raportet për rregullatorët në Kosovë
Në Kosovë shumica e IMF-ve janë me status të OJQ-së pra organizatës joqeveritare që
rregullohen e mbikqyren nga departamenti i OJQ-ve brenda Ministrisë së Administratës Publike
të Kosovës, dhe kanë status të Institucionit Mikrofinanciar që rregullohen e mbikqyren nga
Banka Qendrore e Kosovës, pra kanë status të dyfishtë.
Banka qendrore përpos raporteve të zakonshme të fundit të muajit për pasqyrat financiare dhe
raporteve të portifolios të IMF-së, banka qendrore ka edhe sistemin e CRK-së –Credit Registry
of Kosovo/ apo RKK- Regjistri i Kredive të Kosovës, ku secili IMF duhet të raportojë në baza
ditore/ 24 orëshe për huatë e shpërndara dhe kolateralet e lidhura me ato hua. Kurse në baza
mujore, pra pas përfundimit të muajit duhet të raportohet në CRK për mbetjet/ outstanding për të
gjitha huatë aktive të IMF-së, të raportohet për të gjitha huatë që mbyllen gjatë muajit, dhe të
raportohet për vonesat e huave përkatësisht statusin e huave në vonesë. Huatë në vonesë
varësisht nga ditët e tyrë në vonesë kategorizohen në disa shkallë, në status A për huatë me
pagesa të rregullta, me status B për huatë në vonesë mbi 30 ditë, status C për huatë në vonesë
mbi 60 ditë, status D për huatë me vonesë mbi 90 ditë, status E për huatë me vonesë mbi 120 ditë
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dhe me status W për huatë me vonesë mbi 180 ditë. Ky sistem-CRK është shumë i rëndësishëm
në procesin e huadhënies për të gjitha IMF-të dhe bankat, pasiqë për aplikuesit e rinj për hua me
kërkim sipas numrit të letërnjoftimit të aplikuesit, mund të gjenerojë raportin për historiatin e
huave aktive dhe huave të mbyllura të aplikuesit si dhe statusin e vonesave gjatë gjithë periodës
së atyre huave. Në bazë të këtyrë informacioneve që jep ky raport i historiatit kreditor, mund të
konkludojmë që është raport vendimmarrës në secilin proces të aprovimit të huave në të gjitha
bankat dhe IMF-të në Kosovë.

2.7 Definicioni dhe rëndësia e indikatorëve të performancës
Qëllimi kryesor i sistemit për përcjelljen e huave është të prodhojë informata që menaxhmenti t’i
përdorë për të marrë vendime. Mënyra më e mirë dhe më koncize për të paraqitur këto informata
është në formë të indikatorëve. Interpretimi i saktë i këtyre indikatorëve është i rëndësishëm
gjatë zhvillimit të LTS-ve edhe për të pasur një komunikim të mirë në mes të menaxhmentit të
organizatës dhe zhvilluesve të softverit të LTS [14]. Edhepse komuniteti ndërkombëtar i
institucioneve mikrofinanciare nuk ka standarde të definimit të indikatorëve të performancës dhe
indikatorëve financiar, përsëri mund të gjeneralizojmë një grup të këtyre indikatorëve që
përdoren gjerësisht nga shumica e IMF-ve nëpër botë. Në mënyrë që të rregullohet mirë kjo
sferë, pasi të definohen indikatorët duhet që të përcaktohen edhe vlerat optimale të tyre.
Numri i indikatorëve varet edhe nga vargu i shërbimeve të IMF-së, pastaj edhe nga burimi i
financimit të tyre, struktura organizative e tyre dhe metodologjia e huadhënies të IMF-ve.
Kuptimi i indikatorëve mund të jetë mjaft i vështirë. Për t’i kuptuar ata duhet një njohuri e mirë e
operacioneve të IMF-ve.
Definicioni i tyre është që- Indikatorët janë shifra që krahasojnë dy apo më shumë shënime, duke
rrezulltuar në një përpjestim që jep një shifër më kuptimplotë sesa mund të japin ato shënime veq
e veq. Shpeshherë indikatorët shprehen me përqindje. Shënimet që përzgjedhen për të fituar
indikatorin duhet të jenë në një lidhje të fortë dhe kauzale në mes vehte.
P.sh. nëse krahasojmë përqindjen e shpenzimit për paga të punëtorëve në total, shpenzimet e
organizatës nga një vit në vitin tjetër, është më kuptimplotë,, sesa nësë marrim përqindjen e
shpenzimit për paga të punëtorëve në shpenzimet totale vetëm për një vit.
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Ose është më kuptimplotë informacioni që “portifolio at risk”/ portifoli në rrezik apo huatë në
vonesë kanë rënë nga 9% në muajin e kaluar në 7% në këtë muaj, sesa të dihet që këtë muaj
është 7%. Menaxherët, donatorët/ aksionarët dhe rregullatorët përmes indikatorëve mund të
monitorojnë performancën e IMF-së si dhe të identifikojnë problemet në IMF [14].

2.7.1. Indikatorët e kualitetit të portfolios
Në IMF këta indikatorë janë të rëndësisë më të madhe. Aseti më i madh në IMF është portifolio e
huave, prandaj edhe kualiteti i portifolios është jetik për IMF-në. Kualiteti i mirë i portifolios së
huave e bën IMF-në të qëndrueshme e stabile, kurse kualiteti i dobët i saj bën shpenzime dhe
humbje që mund të rrezulltojnë në mbyllje të IMF-së. Prandaj edhe LTS duhet të gjenerojë
raporte me këta indikatorë në mënyrë të rregullt dhe në kohë.
Portfolio At Risk- është indikatori që përdoret më së shumti në IMF për të pasqyruar kualitetin e
portfolios. Ky indikator është i barabartë me herësin në mes shumës outstanding të huave të
vonuara dhe shumës së përgjithshme të outstandingut, psh.të një dege. Pra ky indikator paraqet
përqindjen e huave në vonesë. IMF-të kanë mënyra të ndryshme të pagesave, si pagesa javore të
kësteve, pagesa dyjavore, por shumica e IMF-ve kanë pagesa mujore të kësteve dhe shumica e
IMF-ve si kufi të pagesave dhe kufi të këtij indikatori marrin 30 ditë. Shumica e IMF-ve marrin
këta kufijë, prej 0-30 ditë, 30-60 ditë, 60-90 ditë, 90-120 ditë, 120-150 ditë, 150-180 ditë dhe
mbi 180 ditë. Shumica e IMF-ve huatë në vonesë mbi 180 ditë i shlyejnë nga portifolio e tyre/
write off [15].
Loan Loss Reserve/ rezerva e humbjes së huave dhe write off/ shlyerja e huave- këta janë
indikatorë që paraqesin humbjet/ shpenzimet që IMF ka kur huatë nuk kthehen me rregull.
Rezerva e humbjes së huave kalkulohet kur secila shumë e outstandingut në vonesë në kategori
të caktuar të vonesës (kategoritë e vonesës si 30-60 ditë, 60-90 ditë…), shumëzohet me një
numër të paragjykuar. Ky numër i paragjykuar psh. për kategorinë e huave në vonesë prej 60-90
ditë mund të jetë 40, pra paragjykohet që 40% e huave që janë në vonesë në rangun 60-90 ditë
mund të humbasin, dhe këtë IMF-ja e paraqet si shpenzim. Huatë në vonesë mbi 180 ditë
paragjykohet 100% që humbasin. Këta numra paragjykues të humbjes së huave mund të
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përcaktohen edhe nga rregullatorët e IMF-ve psh. nga banka qendrore, që është edhe rasti në
Kosovë.
Write off/ shlyerja e huave në shumicën e IMF-ve bëhet kur këstet e huasë vonohen mbi 180
ditë/ 6 muaj. Shuma e mbetur e asaj huaje, pra outstandingu i asaj huaje hiqet/ largohet nga
outstandingu i përgjithshëm i IMF-së. Pra ky outstanding përcjellet ndaras nga outstandingu i
përgjithshëm i IMF-së. Rrjedhimisht ky indikator llogaritet si herësi në mes outstandingut të
write off huave dhe outstandingut të përgjithshëm të huave [15].

2.8. Ri-skedulimi i huave
Kur këstet e huasë në një periudhë të caktuar bëhen të papërballueshme për klientin, për shkaqe
të ndryshme, atëherë IMF mund të vendosë në zgjatje të periodës së huasë, e me këtë edhe këste
më të vogla për klientin. Kjo mënyrë e zvogëlimit të këstit, përkatësisht të zgjatjes së periodës së
kthimit të huasë quhet riskedulim i huasë. Edhe ky outstanding i këtyre huave të riskeduluara
duhet të trajtohet në mënyrë të veqantë, dhe duhet të identifikohet nga outstandingu tjetër i
përgjithshëm i IMF-së. Edhe ky indikator llogaritet si herës në mes të outstandingut të
riskeduluar dhe outstandingut të përgjithshëm të IMF-së [15].
-

Përpos indikatorëve të kualitetit të portifolios, në IMF ka edhe shumë indikatorë tjerë si
indikatorë të profitit të IMF-së siq janë: return on assets/ kthimi mbi pasurinë, return on
equity/ kthimi mbi kapitalin, indikatorët e stabilitetit financiar si psh. indikatorët e rrezikut të
interesit, pastaj rrezikut të inflacionit, indikatorët e rrezikut të normës së shkëmbimit të
valutave, poashtu edhe indikatorët e efiçiencës së IMF-së, por të gjithë këta indikatorë janë
më shumë të karakterit financiar dhe shënimet e tyre janë në bazat tjera të shënimeve, pra
janë në sistemet financiare të IMF-së dhe njëkohësisht njohuritë për këta indikatorë janë të
rëndësishëm gjatë zhvillimit të atyre sistemeve, e jo të LTS- Loan Tracking Systems.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Institucionet mikrofinanciare siq edhe përshkruhet në kapitujt e mëparshëm kanë probleme të
theksuara me sisteme informative. Këto institucione gjatë zhvillimit të tyre hasin në vazhdimësi
në probleme me sistemet për përcjelljen e huave, e që njëkohësisht janë sistemet kryesore të tyre.
Kjo për arsye se sistemet për përcjelljen e huave janë mjaft të komplikuara për shkak se vet
natyra e huadhënies është mjaft e komplikuar, sidomos në institucione mikrofinanciare. Ky
kompleksitet, shtuar edhe punën e distribuar të tyre, duke marrë parasysh të dhënat që duhet
azhuruar edhe nga numri i degëve operuese, bën që këto sisteme të jenë të kushtueshme dhe
shpeshherë të papërballueshme për buxhetin e institucioneve mikrofinanciare.

Qëllimi i temës
Andaj kjo temë ka për qëllim identifikimin e problemeve që hasin institucionet mikrofinanciare
gjatë integrimit të tyre me institucionet e tjera financiare dhe sistemet per percjelljen e kredive ku
shumica e ketyre institucioneve kanë sisteme tjera për pagesa dhe sisteme tjera për mbajtjen e
financave.

Objektivat
1. Rishikimi i sistemeve për përcjellje të huave në institucionet mikrofinanciare
2. Krahasueshmëria e sistemeve për përcjelljen e kredive
4. Zhvillimi i prototipit LTS për të vërtetuar konceptin e integrimit te sistemit te pagesave
në rastet kur institucioni mikrofinanciar pranon në zyret e tyre edhe pagesat e huave nga
klientët e saj.

Pyetje hulumtuese
1. A mund të bëhet integrim në mes sistemeve të përcjelljes së huave me sisteme tjera në
institucionet mikrofinanciare dhe cilat janë sfidat e kësaj qasje?
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4. METODOLOGJIA
Në këtë temë është përdorur literaturë shkencore për përshkrimin e sistemeve për përcjelljen e
huave, prej informacioneve që këto sisteme duhet të u japin përdoruesve, e deri te dizajni dhe
implementimi i këtyre sistemeve. Janë paraqitur kërkesat që këto sisteme duhet të arrijnë,
shënimet nga të cilat këto sisteme duhet të japin informacione.
Janë theksuar mangësitë e këtyre sistemeve e sidomos është theksuar mangësia e sistemeve të
huave në raport me sistemin e pagesave të klientëve. Në lidhje më këtë është zhvilluar edhe një
prototip si pjesë përbërëse e kësaj teme, që për qëllim ka vertetimin e konceptit per te finalizuar
integrimin e këtyre dy sistemeve në një sistem të vetëm.
Për zhvillimin e prototipit është përdorur teknologjia ASP.NET, perkatesisht C#, kurse tabelat e
shënimeve janë në SQL Server.
Prototipi i demonstruar ne kapitullin e shtatë përfshin shfaqjen e disa forma, duke filluar me
format për regjistrim e editim të klientëve, për regjistrim e editim të huave, forma për regjistrim
të pagesave dhe forma për gjenerim të disa raporteve në lidhje me këto.
Tabelat që janë krijuar në SQL Server konsistojnë me shënimet përkatëse për klientët, huatë,
skedulet e huave dhe pagesat e huave.
Janë krijuar tre lloj të përdoruesve: administrator- që ka qasje në të gjithë mënynë e aplikacionit,
përdoruesi cashier- që ka qasje vetëm në format që kanë të bëjnë me pagesat, dhe përdoruesi
Loan officer- që ka qasje në format që kanë të bëjnë me huatë.
Në kapitullin 7 prototipi i zhvilluar është sqaruar në mënyrë të detajuar.

23

5. KRAHASUESHMËRIA E LTS EKZISTUES
Për të bërë krahasueshmërinë e funksionaliteteve të përfshira brenda LTS-ve ekzistues, ky
kapitull bazohet mbi të gjeturat gjatë shfletimit të literaturës (Kapitulli 2), dhe për më shumë
mbi atë bazë është bërë krahasueshmëria në mes LTS-ve: Kreditsi [25], Kreditsi verzioni i ri[25],
ASPEKT[26], LPF[27] dhe propozimit tonë të demonstruar përmes prototipit.
Tabela1: Krahasueshmëria e LTS-ve
KREDITS KREDITS ASPEKT LPF PROPOZIMI
versioni i
ri
Availability

x

√

√

x

√

User

√

√

x

x

√

√

√

√

√

√

Reports

√

√

x

x

x

Customized

√

√

x

x

x

√

√

√

√

√

friendliness
Backup and
recovery

reports
CPU/ RAM
performance

Ashtu siç mund të shihet në tabelën 1, krahasueshmëria në mes të LTS-ve të përzgjedhur dhe
propozimit të ri të demonstruar në kapitullin 7, është kufizuar kryesisht në disponueshmërinë
(availability), përdorimit miqësor (user-friendliness), mundësive për backup dhe rikthimin e të
dhënave të humbura (backup and recovery), gjenerimin e raporteve të ndryshme, mundësite e
ofruara për të personalizuar raportet (customized reports) dhe për fund por jo më pak të
rëndësishme është rishikuar mundësia e monitorimit të performancës CPU/RAM .
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Tutje janë shpjeguar secila prej tipareve krahasuese të listuara në tabelën 1.
Disponueshmëria - Kreditsi version i vjetёr- ka disponueshmёri tё lartё nёpёr degёt e IMF-ve,
pasiqё baza ёshtё nё disk lokal dhe nё kёtё mёnyrё edhe nёse nuk ka qasje nё internet ёshtё i
qasshёm. Por nё pёrgjithёsi nё tёrё organizatёn nuk ka qasshmёri tё lartё pasiqё nuk funksionon
nё njё bazё qendrore, por me baza tё veqanta nёpёr degё tё cilat nё kohё tё caktuar (si psh.njё
herё nё muaj) konsolidohen nё njё bazё pёr tё gjithё IMF-nё.
Kredits versioni i ri- ka disponueshmёri tё lartё pasiqё baza e shёnimeve pёr tё gjithё IMF-nё
ёshtё nё qendёr- duhet tё ketё WAN ose VPN pёr t’u qasur nёpёr degё.
Aspekt- ka disponueshmёri tё lartё pasiqё baza e shёnimeve pёr tё gjithё IMF-nё ёshtё nё
qendёr- duhet tё ketё WAN ose VPN pёr t’u qasur nёpёr degё.
LPF- ka disponueshmёri tё lartё nёpёr degёt e IMF-ve, pasiqё baza ёshtё nё disk lokal dhe nё
kёtё mёnyrё edhe nёse nuk ka qasje nё internet ёshtё i qasshёm. Por nё pёrgjithёsi nё tёrё
organizatёn nuk ka qasshmёri tё lartё pasiqё nuk funksionon nё njё bazё qendrore, por me baza
tё veqanta nёpёr degё tё cilat nё kohё tё caktuar (si psh.njё herё nё muaj) konsolidohen nё njё
bazё pёr tё gjithё IMF-nё.
Propozimi- ёshtё i krijuar pёr tё pёrmbushur kёrkesёn e IMF-ve qё marrin pagesa nёpёr degё,
prandaj edhe baza ёshtё nё qendёr dhe ka disponueshmёri tё lartё - duhet tё ketё WAN ose VPN
pёr t’u qasur nёpёr degё.
User friendliness- Kredits version i vjetёr- ёshtё i krijuar me meny shumё tё qarta e shumё tё
thjeshta, prandaj ёshtё shumё i thjeshtё pёr pёrdoruesit.
Kredits versioni i ri- ёshtё krejtёsisht i ngjashёm me versionin e vjetёr nё kёtё pikёpamje,
prandaj edhe ky version ёshtё shumё i thjeshtё pёr pёrdoruesit.
Aspekt- nё menynё kryesore ёshtё mjaft i thjeshtё, por nё procese tё mёtutjeshme ka hapsira pёr
pёrmirёsime tё mёtutjeshme, psh. nё secilin rast duhet tё kёrkohet klienti ose kredia edhe nёse
psh.dёshirohet tё futet njё pagesё e atij klienti nё formёn e tё cilit klient gjendet pёrdoruesi.
LPF- ёshtё mjaft i thjeshtё dhe i lehtё pёr pёrdoruesit. Ka hapsirё pёr pёrmirёsime tek futja e
pagesave tё klientёve, psh.nuk ka mёnyre te futjes sё pagesave nё grup/ batch.
Propozimi- ёshtё mjaft i thjeshtё pёr pёrdoruesit pasiqё pёrmban mjaft pak procese e procedura,
pasiqё ёshtё krijuar pёr tё pёrmbushur vetёm njё problematikё tё caktuar.
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Backup and recovery- Kredits versioni i vjetёr- kopja dhe zёvendёsimi bёhet shumё lehtё e
shumё shpejt pasiqё ёshtё nё MS Access.
Kredits versioni i ri- kopja dhe zёvendёsimi bёhet shumё lehtё e shumё shpejt, pasiqё baza ёshtё
nё SQL.
Aspekt- kopja dhe zёvendёsimi bёhet shumё lehtё e shumё shpejt, pasiqё baza ёshtё nё SQL.
LPF- kopja dhe zёvendёsimi bёhet mjaft lehtё, pasiqё ёshtё i ndёrtuar nё MS Visual FoxPro.
Propozimi- kopja dhe zёvendёsimi bёhet shumё lehtё e shumё shpejt, pasiqё baza ёshtё nё SQL.
Raportet- Kredits versioni i vjetёr- pёrmban raporte shumё tё qarta e tё thjeshta nё pёrdorim,
ёshtё i dizejnuar me pёrkushtim tё veqantё nё kёtё aspekt edhe nga ana e privilegjeve tё
pёrdoruesve tё caktuar nё qasje nё raporte tё caktuara.
Kredits versioni i ri- ёshtё krejtёsisht i ngjashёm me versionin e vjetёr nё kёtё pikёpamje,
prandaj edhe ky version ёshtё shumё i mirё nё kёtё aspekt.
Aspekt- nuk qёndron mirё nё dizajnimin e raporteve. Raportet kanё standarde tё ngjashme me
filtera tё caktuar nё tё gjitha raportet. Formatizimet pastaj lihen nё anёn e pёrdoruesit nё rastet
kur duhet tё printohen.
LPF- ka raporte mjaft mirё tё dizejnuara. Ka mangёsi nё disa raporte pёr tё cilat egzistojnё
shёnimet nё databazё, por mungojnё raportet pёr ato shёnime.
Propozimi- pёrmban shumё pak raporte, pasiqё ёshtё krijuar pёr tё pёrmbushur vetёm njё
problematikё tё caktuar.
Customized reports- Kredits versioni i vjetёr dhe Kredits versioni i ri- kanё hapёsirё tё caktuar
pёr raporte qё mund tё dizajnohen nga vet IMF-ja e caktuar, dhe dizajnimi i atyre raporteve nga
departmenti i IT-sё ёshtё mjaft i thjeshtё poashtu.
Asnjё LTS tjetёr nuk e ka kёtё hapёsirё shumё tё vlefshme pёr IMF-nё.
CPU/RAM performansa- Kreditsi versioni i vjetёr- harxhon shumё pak servise pasiqё tё gjitha
proceset janё nё MS Access.
Kreditsi versioni i ri- harxhon servise tё SQL dhe Cristal reports pёr gjenerim tё raporteve. Mjaft
pak resurse.
Aspekti- harxhon servise tё ASP, SQL dhe Cristal Reports pёr gjenerim tё raporteve. Mjaft pak
resurse.
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LPF- harxhon shumё pak servise pasiqё tё gjitha proceset janё nё MS FoxPro.
Propozimi- harxhon servise tё ASP dhe SQL. Mjaft pak resurse.
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6. DIZAJNI DHE IMPLEMENTIMI I PROTOTIPIT TË LTS
Procesi i zhvillimit dhe implementimit të një sistemi të ri mund të përshkruhet në katër faza:
konceptimi,vlerësimi dhe dizajni, zhvillimi dhe implementimi, dhe mirëmbajtja [16].
Zhvillimi i një sistemi për përcjellje të huave është një detyrë shumë komplekse për një
institucion mikrofinanciar. Sistemi duhet të konceptohet, dizajnohet, testohet dhe implementohet.
Menaxhmenti i IMF-së duhet të ketë të qarta qëllimet e institucionit të cilat dëshiron t’i arrijë me
sistemin e ri. IMF duhet të përcaktojë se cilat procese manuale dëshiron t’i automatizojë në
mënyrë që institucioni të lëviz më suksesshëm [16].

6.1 Faza e parë- Konceptimi
Konceptimi është faza kur identifikohen nevojat e institucionit, përcaktohet se çka është e
mundshme nga teknologjia që përdoret, aftësitë e stafit të IMF-së dhe poashtu edhe gatishmëria
financiare. Tutje, bëhet edhe një vlerësim i alternativave, se a duhet të blehet një LTS i ri, të
mundohet të përmirësohet sistemi aktual apo të zhvillohet një sistem i ri nga vet stafi i IMF-së/
in-house normalisht i përshtatur [16].
Pika fillestare është formimi i një grupi punues që do të udhëheq procesin dhe do të prezentojë
dhe të definojë nevojat e kërkesat e institucionit për informata dhe automatizim të proceseve. Në
këtë grup mund të involvohen edhe konsultant dhe programerë të jashtëm, por e rëndësisë së
madhe është që të angazhohen njerëz që e njohin institucionin, që i kuptojnë mirë proceset e
procedurat e institucionit. Në këtë grup punues duhet të angazhohen njerëz nga departamente të
ndryshme të IMF-së sepse sistemi për përcjellje të huave- LTS është sistem kryesor dhe shumica
e proceseve në institucion lidhen e mvaren nga ai. Është e rrugës që në këtë grup të ketë edhe një
anëtar nga auditimi. Ky grup duhet të udhëhiqet nga një person me pozitë të lartë në institucion
dhe poashtu që i kupton mirë proceset dhe ka njohuri për të gjitha departamentet e IMF-së [16].
Tutje ne hapin e dyte ku behet definimi i nevojave është nje proces kritik, që mund të bëj
diferencën në mes suksesit dhe dështimit të gjithë procesit të implementimit të sistemit të ri [16].
Në këtë fazë ka dokumentuar te gjitha proceset dhe procedurat ekzistuese që ka aktualisht. Gjatë
zhvillimit apo implementimit të sistemit të ri LTS, të gjitha këto procese e procedura mund të
ndryshojnë, e më këtë edhe dokumentet përkatëse të tyre.
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Pastaj ky dokumentim i proceseve dhe procedurave eshte shfrytëzuar për të bërë diagramin e
rrjedhës së informatave nëpër institucion. Diagrami i rrjedhës së informatave është me rëndësi
të veqantë dhe duhet të identifikojë se: ku mblidhen të dhënat, ku transformohen ato, ku përdoren
ato për vendimarrje dhe ku ruhen në fund. Diagrami i rrjedhës së informatave në LTS duhet të
kuptohet e të rregullohet duke marrë parasysh mënyrën si bëhet aprovimi i huave. Sistemi LTS
duhet të përshtatet ashtu që të përkrah nivelet dhe autoritetet e aprovimit të huave ashtu siq janë
të caktuara brenda institucionit, psh.niveli i aprovimit në degë apo për menaxherin e degës mund
të jetë deri në 5.000 euro, pastaj niveli qendror mbi 5.000 euro.
Dokumentet bazë që nevoiten për njohjen e proceseve dhe procedurave të huadhënies janë:
organogrami institucional, format e informatave të klientit, autoritetet e aprovimit të huave,
autoritetet e pagesave, autoritetet për mbyllje të ditës së arkatarëve etj. Në bazë të këtij
dokumentimi të proceseve e procedurave arrihen parametrat e sistemit LTS, si, bëhen llojet e
huave, bëhen ciklet e huave, bëhen kode të ndryshme si psh. kodet për qëllimin e huasë, kodet e
rajoneve gjeografike, llojet e grupeve të personelit që duhen të kenë qasje në LTS, bëhen
kalkulimet e interesave, taksave të vonesës etj. Përpos definimit të proceseve e procedurave e
pastaj egzekutimit të këtyre në sistem LTS, është shumë i rëndësishëm edhe identifikimi i
proceseve të cilat mund të automatizohen me sistem të ri LTS e që nuk kanë qenë deri atëherë.
Proceset kryesore që LTS përcjell janë: aplikacioni/ aplikimi për hua, aprovimi apo refuzimi i
huasë, procesi i shpërndarjes së huasë dhe ripagimi i huasë apo pagesat.
Vlerësimi i sistemit aktual- grupi punues duhet edhe të vlerësojë sistemin aktual, kjo për arsye që
të identifikojë dobësitë dhe pakënaqësitë e shfrytëzuesve, e në këtë mënyrë të adresojë
eliminimin e tyre nga sistemi i ri.
Sistemi i ri duhet që të parashikojë edhe zhvillimin e organizates në vitet e ardhshme. Çdo sistem
e ka jetëgjatësinë e tij dhe gjatë zhvillimit apo përzgjedhjes së sistemit të ri LTS duhet të merret
parasysh edhe paragjykimi mbi rritjen e organizatës në vitet në vijim. Pra të merret parasysh
plani strategjik i IMF-së [16].
Ne hapin e trete, me shume eshte kufizuar propozimi i prototipt ne ate qe mund te zhvillohet
brenda periudhes tre mujore. Pasiqë nevojat e IMF-së janë definuar, tutje eshte percatuar se çka
është e mundshme për tu realizuar në realitet. Grupi punues në këtë rast ka vleresuar se çfarë
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kapacitete kanë stafi në IMF, pastaj ç’ështjet që kanë të bëjnë me teknologjinë që përdoret
aktualisht dhe pastaj edhe vlerësimin e kostos së ndryshimit të teknologjisë [16].
Kapacitetet e stafit- në këtë detyrë grupi punues duhet të vlerësojë kapacitetet e stafit të IMF-së
në përdorimin e sistemeve informative përkatësisht vlerësimin e njohurive të stafit të IMF-së në
lëminë e teknologjisë informative. Grupi punues duhet të vlerësojë stafin që do të mirret me
menaxhimin e sistemit të ri, pastaj vlerësimin e departamentit të IT-së, se nëse duhet që të
përforcohet me ndonjë staf të ri apo të përcaktohet ndonjë trajnim për persona të caktuar në
departamentin e IT-së dhe poashtu edhe jashtë departamentit të IT-së, sidomos ata të cilët do të
kenë qasje në sistem të ri [17].
Ç’ështjet e teknologjisë- këtu grupi punues duhet të vlerësojë se në çfarë niveli është
institucioni në aspektin e teknologjisë. Çfarë performansa kanë kompjuterët e degëve dhe çfarë
kompjuterët e zyrës qendrore, e më pastaj të përcaktohet çfarë duhet të kenë me sistem të ri,
pastaj çfarë sisteme operative kanë aktualisht në përdorim e çfarë duhet të kenë me sistem të ri,
duhet të vlerësohet se çfarë rrjete egziston në mes të degëve dhe zyres qendrore (nëse ka) dhe
çfarë rrjete duhet të ketë pas sistemit të ri. Në fund duhet të përcaktohet edhe çfarë dhe ku duhet
të përdoren paisjet për përkrahje të rrymës në rast të ndaljes [17].
Ç’ështjet e kostos financiare- kur vendoset për sistem të ri LTS përpos vlerësimit të çmimit të
sistemit duhet të mirret parasysh edhe kostoja e hardverit e softverit të ri që duhet pasur brenda
institucionit me sistemin e ri, kostoja e trajnimeve të stafit në lidhje me sistemin e ri, e poashtu
edhe kostoja e mirëmbajtjes dhe mbështetjes së sistemit të ri. Kjo varet shumë edhe nga gjendja
paraprake në të cilën gjendet IMF-ja para implementimit të sistemit të ri. Në krahasim me
sistemet tjera në IMF, si psh.sistemi për financa etj, sistemi LTS mbetet sistem me kosto mjaft të
lartë për IMF-në, por normalisht funksioni i LTS është shumëdimensional, bile egzistencial për
institucionin mikrofinanciar. Kostoja financiare e LTS mund të jetë e lartë, por kostoja e mos
pasjes së LTS është më e lartë për IMF-në. Kjo kosto e lartë e LTS-ve për IMF-në shumë shpejt
mund të rikuperohet duke pasur parasysh benefitet në shumë ç’ështje, e sidomos në uljen e
shpenzimeve tjera të IMF-së pas instalimit të LTS të ri si psh. kostot e transportit nëse nivelet e
aprovimit të huave janë të centralizuara në degë apo në zyre qendrore pasiqë me sistemin e ri
mund të aprovohen huatë pa qenë prezent fizikisht persona të caktuar me autoritet të aprovimit të
huave [17].
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Pas definimit të nevojave të institucionit dhe përcaktimit se çka është e mundshme, grupi punues
ka vleresuar alternativat e propozuara. Alternativat kane perfshire diskutimet brenda grupi
punues nëse institucioni duhet te percaktohet që: të blejë një sistem LTS të gatshëm, të
modifikojë sistemin LTS egzistues, apo të zhvillojë një sistem LTS brenda institucionit nga
departmenti i saj i IT-së [17]. Kjo varet shumë nga gatishmëria e institucionit që të investojë në
sistem/ tek rasti i parë kur blihet sistemi, varet nga sistemi aktual se sa cilësor është ai/ tek rasti i
dytë kur modifikohet sistemi aktual dhe varet nga profesionalizmi i stafit të IT-së brenda
institucionit/ në rastin kur vendoset që sistemi i ri të zhvillohet brenda institucionit/ in-house.
Këtu grupi punues duhet të vlerësojë koston e blerjes së sistemit të ri dhe kostot e modifikimit të
sistemit aktual apo zhvillimit të sistemit të ri brenda institucionit, normalisht tek të tri rastet edhe
benefitet e institucionit në të tri alternativat. Të tri alternativat kanë mundësi të ndryshme që të
arrijnë të mbulojnë proceset e procedurat e IMF-së.
Blerja e sistemit të ri- para se të vendoset për blerjen e sistemit të ri LTS, IMF-ja dhe kompania
e softverit që e shet sistemin duhet të vlerësojnë proceset dhe procedurat e IMF-së dhe aftësitë e
produktit LTS që të përkrahë ato. Poashtu duhet të mirret parasysh edhe e ardhmja e IMF-së.
Shumë herë procedurat operacionale të IMF-së nuk përshtaten me paragjykimet që LTS ka në
mënyrë të parazgjedhur/ by default. Këtu me kujdes duhet të vlerësohet se cilat aftësi të sistemit
mund të rregullohen/ avansohen për tu përshtatur procedurave të IMF-së, e poashtu në rast se ato
në asnjë mënyrë nuk mund të rregullohen atëherë cilat procedura të IMF-së mund të ndryshohen
apo të hiqet dorë nga ato në mënyrë që të përshtaten me sistemin LTS. Në procesin e
përzgjedhjes së LTS, grupi punues duhet të merr paraprakisht ndonjë verzion demo të LTS, në
mënyrë që të shoh paraprakisht në mënyrë të vrazhdë përshtatjen me proceset e IMF-së. Kështu
edhe ngushtohet numri i sistemeve LTS që shqyrtohen me tutje. Këtu grupi punues duhet të
përcaktojë proceset kryesore për të cilat nuk mund të pritet që LTS mos t’i përkrahë si psh.
metoda e kalkulimit të interesit apo bilanci i mbetjes së huave. Në blerjen e sistemit të ri fokus të
veqantë duhet të ketë edhe përkrahja teknike nga kompania e softverit që e shet sistemin LTS,
çfarë është mënyra e përkrahjes, sa është koha e përkrahjes dhe poashtu edhe kostoja e
përkrahjes [17].
Modifikimi i sistemit aktual- LTS mund të modifikohet nga programerë nga brenda institucionit
por edhe nga jashtë, në mënyrë që të përshtatet më mirë me procedurat e IMF-së [17]. Këtu
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duhet kujdes i veqantë pasiqë çdo modifikim mund të shkaktojë probleme me pjesë tjera të kodit
të sistemit. Poashtu edhe përmirësimet e sistemit në të ardhmen nga kompania që ka krijuar atë
sistem mund të jenë të vështira dhe të hasin në konflikt me ato modifikime.
Zhvillimi i sistemit të ri brenda institucionit- Shpeshherë IMF-të kanë vendosur të zhvillojnë
LTS të vetin nga departamenti i tyre i IT-së, kjo nga shumë arsye[ 17]. Së pari mungesa e një
sistemi LTS që do të mbulonte të gjitha proceset e procedurat e IMF-së. Por kjo alternativë është
në zhdukje me zhvillimin e hovshëm të IMF-ve, të rritjes së numrit të IMF-ve, e me këtë edhe
interesimit të shumë kompanive softverike për zhvillimin e këtij produkti. Poashtu zhvillimi i një
sistemi LTS brenda institucionit është një punë shumë e mundimshme dhe e cila kërkon kohë të
gjatë të shumë personave të involvuar.

6.2 Faza e dytë- Dizajni
Në këtë fazë eshte dizajnuar sistemi, pra eshte ndertuar struktura e tabelave të databazës,
aplikacioni me format e tij dhe raportet që do të gjenerohen nga ai sistem. Sistemi për përcjelljen
e huave-LTS është sistem që përcjell produktin e vetëm të shumicës së IMF-vë, e që është huaja,
e që është mjaft komplekse. Huaja ka interes të caktuar, ka periodë të kthimit, në bazë të këtyre
dy kushteve pastaj gjenerohet skeduli i kthimit të huasë, ka metoda të ndryshme të kalkulimit të
interesit, ka pagesa të huasë, ka pagesa të parregullta- më të mëdha se sa duhet, pra më të mëdha
se kësti e më të vogla se sa kësti, ka definime të pagesave të vonuara, ka ndëshkime të pagesave
të vonuara, ka shlyerje të huave, pastaj ka pagesa të huave të shlyera, ka taksa administrative në
disbursim, përpos klientit që merr hua ka bashkëhuamarrës në hua, ka garantues të huasë dhe ka
edhe kolateral të lënë për këtë hua.
Të gjitha këto pastaj kanë edhe rregulla të ndryshme që vendosen nga institucioni
mikrofinanciar, si psh. maksimumi i shumës së huasë së parë, maksimumi i shumës së huave në
ciklin e dytë e cikle tjera, ka rregulla që varësisht nga cikli i huasë ka mbulueshmëri të caktuar të
huasë me kolateral, ka rregulla që varësisht nga shuma e huasë dhe cikli i huasë ka nevojë për
garantues apo nuk ka, pastaj ka lloje të ndryshme të huasë varësisht nga destinacioni i huasë se
për çfarë do të shfrytëzohet, si psh. hua për renovim, hua për biznes, etj. Më sfiduese se sa e tërë
kjo është fakti se IMF-ja tërë këto rregulla gjatë kohës e në vazhdimësi mund t’i ndrroj.
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Edhepse e vështirë për të përmbledhur të gjitha aspektet e menaxhimit të huave të IMF-ve, prapë
se prapë në përgjithësi gjatë dizajnimit të LTS duhet të përqendrohemi në këto gjëra: numri
identifikues i huasë, procedurat e shpërndarjes së huasë, skeduli i ripagesave, kalkulimi i
interesit, kalkulimet e taksave administrative, kalkulimi i taksave të vonesave dhe procedurat e
huave të shlyera e të huave të riskeduluara [14].
Numri identifikues i huasë - është numër unik i huasë, i cili mund të përdoret edhe për
identifikime tjera, përshembull mund të përdoret për identifikimin e degës ku është bërë huaja si
psh. PR-011234-001, ku dy shkronjat e para të numrit identifikues paraqesin degën e Prishtinës
në këtë rast. Pastaj mund të përdoret për të identifikuar produktin kreditor, psh.01 për hua
bujqësore numrat e parë pas shkronjave (dy numra mjaftojnë pasiqë produktet kreditore nuk
mund të jenë më shumë se 9). Numrat tjerë pas kësaj mund të jenë automatikisht që rritenautonumber. Pastaj numrat e fundit mund të përdoren për të identifikuar ciklin e huasë
përkatësisht numrin e huave të marra nga një klient, në këtë rast 001-cikli i parë. Ky numër varet
edhe nga madhësia e IMF-së [14].
-Në rastin e aplikacionit që është zhvilluar, numri identifikues i huasë është numër rritës prej 1
deri në pakufi, për arsye se nuk ka qenë fokus demonstrimi.
Procedurat e huadhënies janë shumë të ndryshme në IMF. Ato dallojnë së pari nëse huatë jepen
përmes keshit, qekut apo transferit në bankë në xhirollogari të klientit. Pastaj duhet të
përcaktohet autoriteti aprovues i huave, pra përdoruesi i caktuar në sistem të ketë nivel të caktuar
të shumës së aprovimit, psh.menaxheri i degës mund të aprovojë hua deri në 3 000 euro. Këtu
është procesi më i ndërlikuar i programimit pasiqë ka shumë kufizime dhe kushte. Pastaj IMF ka
shumë lloje të huave si hua bujqësore, hua për renovim, për biznes, për konsum etj. Të gjitha
këto produkte kreditore kanë kushte të ndryshme të tyre si psh. huaja bujqësore mund të ketë
grejs periudhë (periudha në fillim të huasë kur klienti nuk është i detyruar të pagujë këste). Pastaj
IMF-të mund të kenë edhe hua paralele, pra dy hua në të njejtën kohë që mund të ketë një klient.
Huatë kanë cikle, dhe IMF-të për të mbajtur klientët egzistues kanë kushte ndryshe në huatë
pasuese se në huanë e parë, pra më të favorshme sesa huaja e parë që shfrytëzohet nga klienti
[14].
Skeduli i ripagesave - LTS duhet të jetë patjetër në gjendje të gjenerojë skedulin e ripagesave.
Skeduli i ripagesave ka veqori të caktuara. Skeduli i ripagesave mund të përmbajë grejs periudhë,
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pastaj mund të jetë me pagesa balon (pagesa vetëm në disa muaj të vitit), mund të ketë datë të
caktuar të muajit që ndryshon nga data kur mirret huaja-pra caktimi i datës së kistit të parë.
Pastaj veqori tjetër është përcaktimi se me çfarë rradhitje do të ndahet kësti, në shumicën e IMFve së pari kësti shkon në pagimin e kamatë vonesës- nëse ka, pastaj në interes dhe shuma e
mbetur e këstit në principal. Gjatë dizajnimit të sistemit duhet të përcaktohen edhe rregulla tjera
të alokimit të parave në rastet kur pagesat janë më të mëdha se kësti i rregullt, e poashtu edhe
mënyrat e mbylljes së huasë. Shumica e IMF-ve përdorin përqindje të caktuara të outstandingut
(psh.2% të outstandingut) në rastet e mbylljes së parakohshme të huasë [14].
-Në aplikacionin e zhvilluar, funksioni për kalkulimin e një skeduli të huasë është si më poshtë:
Funksioni
1

protected double calcMonthly(double principalAmt, double noOfPayment, double iRate)
{

2

double monthly;

3

double intRate = (iRate / 100) / 12;

4

monthly

=

(principalAmt

*

(Math.Pow((1

+

intRate),

noOfPayment))

*

intRate

/

(Math.Pow((1 + intRate), noOfPayment) - 1));
5

return Convert.ToDouble(monthly);
}

Rreshti 1: është fillimi i funksionit përkatësisht emërtimi i funksionit calcmonthly, ky funksion i
ka tre parametra hyrës principalAmt,
Rreshti 2:

monthly

Rreshti 3:

intRate

noOfPayment, iRate.

variabël e deklaruar ne kuadër të funksionit.
variabël e deklaruar në kuadër të funksionit e cila llogaritë interesin mujor.

Rreshti 4: vendosja e vlerës për variablën e deklaruar në rreshtin 2.
Rreshti 5: rrezulltati i kthyer nga funksioni.
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Përshkrimi i kodit për planin e amortizimit
1 double decDeductBalance;
2 double interestPaid;
3 double decNewBalance;
4 double dblTotalPayments;
5 double dblInterestToDecimal;
6 int intPmt = 1;

7 double loanAmount = Convert.ToDouble(txtLoanAmount.Text);
8 double iRate = Convert.ToDouble(txtInterestRate.Text);
9 int noPayment = Convert.ToInt32(txtNrMonth.Text);

10DateTime disDate = Convert.ToDateTime(txtDisDate.Text);

11 double dblMonthlyPayment = calcMonthly(loanAmount, noPayment, iRate);

12 dblInterestToDecimal = iRate / 100;

13 double dblConvertInterest = dblInterestToDecimal / 12;

14 int intYears = noPayment;
int intNumOfPayments = intYears * 12;
15 int intNumOfPayments = intYears;

16

dblTotalPayments = intNumOfPayments * dblMonthlyPayment;

17 decNewBalance = loanAmount;
18 tblAmort.Columns.Add("No.", System.Type.GetType("System.String"));
19 tblAmort.Columns.Add("Payment", System.Type.GetType("System.String"));
20 tblAmort.Columns.Add("Interest", System.Type.GetType("System.String"));
21 tblAmort.Columns.Add("Principal", System.Type.GetType("System.String"));
22 tblAmort.Columns.Add("Balance", System.Type.GetType("System.String"));
23 tblAmort.Columns.Add("PmtDate", System.Type.GetType("System.String"));
24

DataRow tRow;

25 while (intPmt <= intNumOfPayments)
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26{
27 tRow = tblAmort.NewRow();
28 interestPaid = decNewBalance * dblConvertInterest;
29 decDeductBalance = dblMonthlyPayment - interestPaid;
30

decNewBalance = decNewBalance - decDeductBalance;

31 tblAmort.Rows.Add(tRow);

32 tRow["No."] = intPmt.ToString();
33

tRow["Payment"] = String.Format("{0:n2}", dblMonthlyPayment);

34

tRow["Interest"] = String.Format("{0:n2}", interestPaid);

35

tRow["Principal"] = String.Format("{0:n2}", decDeductBalance);

36

tRow["Balance"] = String.Format("{0:n2}", decNewBalance);

37 tRow["PmtDate"] = disDate.AddMonths(intPmt).ToString("dd-MM-yyyy");
38 intPmt += 1;
}

39 gvAmort.DataSource = tblAmort;
40 gvAmort.DataBind();

Prej rreshtit 1 deri në rreshtin 6 janë deklarimi i variablave
Prej rreshtit 7 deri në rreshtin 10 janë vlerat hyrëse prej aplikacionit, e që janë rreshti 7- shuma e
huasë prej aplikacionit, rreshti 8- interesi i huasë prej aplikacionit, rreshti 9- numri i muajve prej
aplikacionit dhe rreshti 10- data e shpërndarjes prej aplikacionit.
Rreshti 11 është deklarimi i variables dblMonthlyPayment e që është kisti mujor.
Rreshti 12 është konvertimi i interesit në përqindje.
Rreshti 13 është interesi për një muaj.
Rreshti 14 kalkulon numrin total te pagesave gjatë vitit.
Rreshtat prej 16 deri 24 paraqesin krijimin e rreshtave për paraqitje në tabelë.
Rreshtat prej 25 deri ne 38 është unaza përsëritëse deri sa të plotësohet kushti i numrit të muajve
sa është lejuar kredia.
Rreshtat 39 dhe 40 janë paraqitja në grid.
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Kalkulimi i interesit në hua është mjaft i komplikuar. Së pari egzistojnë dy lloje të interesave,
interesi fiks dhe interesi rrëshqitës. Shumica e IMF-ve përdorin interesin rrëshqitës. Pastaj gjatë
dizajnimit të sistemit LTS duhet të përcaktohen shumë ç’ështje që kanë të bëjnë me interesin, si
duhet të kalkulohet interesi kur pagesat nuk janë sipas datës së skedulit, kur ripagesat janë të
vonuara dhe kur ripagesat janë të parakohshme, duhet të përcaktohen ditët e festave në sistem në
mënyrë që interesi mos të veprojë në ato ditë, duhet të përcaktohet si do të kalkulohet interesi në
huatë me grejs periudhë dhe tek huatë me balon pagesa, duhet të përcaktohet kalkulimi i interesit
tek huatë që janë në vonesë dhe tek huatë e shlyera, e poashtu interesi dallon në shumicën e IMFve sipas produktit kreditor pra llojit të huasë dhe në bazë të ciklit të huasë pra sa herë ka marrë ai
klient hua në atë IMF [17].
Taksat administrative janë taksa që mirren në fillim të huasë, zakonisht kalkulohen si përqindje e
caktuar (1%, 1.5%, apo 2% në shumicën e IMF-ve) në shumën e huasë. Taksa administrative
mund të ndryshojë në bazë të produktit kreditor, ciklit të huasë si dhe në bazë të pagesave të
rregullta apo jo të klientit në huanë paraprake [17].
Edhe te taksat e vonesave duhet pasur kujdes gjatë dizajnimit të LTS sistemeve. Duhet të
përcaktohen: koha kur duhet të aplikohet kjo taksë pra pas sa ditëve të këstit në vonesë, përqindja
e kësaj takse e cila do të aplikohet, kjo përqindje do të aplikohet në shumën e këstit apo
outstandingun e huasë. Poashtu duhet të definohet kjo taksë edhe tek rastet e huave të shlyera
dhe të riskeduluara, e që janë raste më të komplikuara se sa huatë e zakonshme [17].
Tek rastet e huave të shlyera duhet të përcaktohen konditat kur shlyhet një hua, pra ditët e
caktuara në vonesë që e bëjnë huanë që të shlyhet (zakonisht në IMF huatë shlyhen kur janë mbi
180 ditë në vonesë). Duhet të përcaktohet se a do të vazhdohet të kalkulohet interesi dhe kamatë
vonesat mbi këto hua të shlyera. Huatë e shlyera/ writte off duhet të largohen nga outstandingu i
huave të zakonshme/ të rregullta dhe të vendosen në një tabelë të veqantë dhe të vazhdohet të
përcillen. Riskedulimi i huave poashtu kërkon kondita të caktuara, si kohëzgjatja e re,
rikapitalizimi i outstandingut në kondita të reja dhe skedul të ri të huasë [17].
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6.3 Faza e tretë- Implementimi
Pas dizajnimit të sistemit duhet të bëhet edhe dokumentimi i këtij procesi, e që duhet të përfshijë:
-

përshkrimi dhe rrjedha se si të dhënat duhet të futen dhe si duhet të ruhen

-

përshkrimi dhe rrjedha e të gjitha veprimeve nga të gjithë personat e organizatës dhe
përgjegjësitë e tyre

-

përshkrimi dhe shembujt e të gjitha gjërave që printohen dhe përshkrimi e shembujt i të
gjithë raporteve që gjenerohen nga sistemi

-

definicionet e të gjithë indikatorëve që gjenerohen nga sistemi

-

përshkrimi dhe rrjedha e informatave gjatë gjithë procesit të huadhënies në sistem

-

përshkrimi i kontrolleve të brendshme të sistemit

-

përshkrimi i procedurave të sigurisë së sistemit dhe procedurat e back-up [13]

Dokumentimi i dizajnimit të sistemit eshtë me rëndësi të veqantë sepse siguron përdorim të saktë
të sistemit dhe futje të saktë të të dhënave, e me këtë edhe gjenerim të mire të raporteve e në
përgjithësi funksionim të mirë të sistemit. Dokumentimi është i rëndësishëm edhe në rastet kur
persona të caktuar nga institucioni e sidomos personat nga dep. i TI-së leshojnë vendin e tyre të
punës.

6.3.1 Konfigurimi i sistemit
Varësisht nga përgjegjësitë e personave në IMF duhet të konfigurohen edhe qasjet në LTS, si
është psh.limiti i caktuar i aprovimit të huave, qasja në raporte të caktuara, qasja në futje të
shënimeve, qasja në modifikim të shënimeve etj. Konfigurimi i qasjeve në sistem bëhet nga
administratori i sistemit, apo ndonjë person tjetër nga dep.i TI-së në mungesë të kësaj pozite.
Konfigurimi i qasjeve bëhet përmes metodës që përdoruesit/ userat e caktuar të kenë qasje të
caktuar në meny të sistemit, përkatësisht forma të caktuara të sistemit[13].
Në rastin e aplikacionit të zhvilluar kemi krijuar tre lloj të shfrytëzuesve: administrator-me qasje
në të gjithë menynë/ butonat e aplikacionit, cashier- që ka qasje vetëm në format frmTran.aspx
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dhe

frmRaportet.aspx, dhe shfrytëzuesi i tretë loan officer- që ka qasje vetëm në format

frmClient.aspx, frmLoan.aspx dhe frmRaportet.aspx
1 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
2 if (!Page.IsPostBack)
{
3 int RoleID = hl.getRoleID(HttpContext.Current.User.Identity.Name);
4 if (RoleID==2)
{
5 btnClient.Visible = false;
6 btnLoan.Visible = false;
7 btnPayment.Visible = true;
8 btnUsers.Visible = false;
}

9 if (RoleID == 3)
{
10 btnClient.Visible = true;
11 btnLoan.Visible = true;
12 btnPayment.Visible = false;
13 btnUsers.Visible = false;
}
}
}

Rreshtat nga 4 deri në 8 paraqesin dukjen apo mosdukjen e butonave nëse roli i përdoruesit është
cashier/ arkatar, kurse rreshtat nga 9 deri 13 paraqesin dukjen apo mosdukjen e butonave nëse
roli i përdoruesit është zyrtar kreditor.

6.3.2 Testimi
Për të testuar sistemin e ri duhet të futen shënime të vërteta për disa muaj paraprak dhe të
gjenerohen të gjitha raportet. Kështu vërehet funksionimi i sistemit nga ana e pritjes nga
menaxhmenti i IMF-së për informata.
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Por sistemi duhet të testohet edhe nga mënyra se si qëndron në rrjet. Poashtu duhet të testohet
nëse lejon shënimet me gabime, dmth.të testohen kufizimet në kod për fusha të caktuara, si
psh.të mos lejojë shifra ndryshe nga 10 shifra për numër personal. Sistemi duhet të përmbajë sa
më shumë kufizime në mënyrë që të ketë brenda shënime sa më të sakta që futen nga përdorues
të shumtë. Sistemi duhet të testohet edhe për nga pamja dhe lehtësia e përdorimit/ user-friendly
[13].
-Në aplikacionin e zhvilluar fushat në formën frmClient.aspx nuk lejohen të jenë të zbrazëta dhe
poashtu fusha ku kërkohet numri i letërnjoftimit përpos që nuk lejohet të jetë e zbrazët duhet
edhë të jetë patjetër me 10 karaktere.

1 if (txtClientID.Text.Length == 0)
2 {
3 lblMessage.Text = "Required Field";
4

txtClientName.Focus();

5

return;

6

}

7 if (txtClientName.Text.Length == 0)
8 {
9 lblMessage.Text = "Required Field";
10 txtClientName.Focus();
11 return;
12

}

13

if (txtClientLastname.Text.Length == 0)

14

{

15

lblMessage.Text = "Required Field";

16

txtClientLastname.Focus();

17

return;

18

}

19

if (txtClientPersonalID.Text.Length == 0)

20

{

21

lblMessage.Text = "Required Field";

22

txtClientPersonalID.Focus();

23

return;
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24

}

25

if (txtClientPersonalID.Text.Length != 10)

26

{

27

lblMessage.Text = "Numri personal duhet te jete 10 karaktere";

28

txtClientPersonalID.Focus();

29

return;

30

}

31

if (txtClientAddress.Text.Length == 0)

32

{

33

lblMessage.Text = "Required Field";

34

txtClientAddress.Focus();

35

return;

36

}

37

if (txtClientCity.Text.Length == 0)

38

{

39

lblMessage.Text = "Required Field";

40

txtClientCity.Focus();

41

return;

42

}

Rreshti 1 : verifikon nëse fusha clientid është e zbrazët në form, nëse po
Rreshti 2 fillimi i if –it
Rreshti 3 paraqit mesazhin ne labelën

lblMessage

Rreshti 4. Vendose fokusin në kontrolën në form txtClientID
Rreshti 5 ndal vazhdimin e ekzekutimit
Rreshti 6: përfundimi i if-it
E njejta procedurë përkatësisht të njejtat kufizime vlejnë edhe për shënimet
ClientLastname, ClientPersonalID, ClientAddress

dhe

kufizimin tjetër që është me patjetër 10 karaktere të

ClientPersonalID.

ClientCity.

ClientName,

Rreshti 25 përcakton edhe
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6.3.3 Transferimi i shënimeve
Transferimi i të dhënave është proces shumë i rëndësishëm dhe duhet të bëhet me kujdes të
veqantë, pasiqë nëse bëhet me ndonjë gabim mund të kushtojë me humbje të mëdha të kohës më
pastaj. Nga ky transferim varen të gjitha balancet e të gjithë klientëve të IMF-së dhe në
përgjithësi funksionimi i drejtë i sistemit LTS. Ky proces duhet të bëhet nga një person që ka
njohuri të mira të të dhënave të IMF-së përkatëse.
Në shumicën e rasteve të migrimit të të dhënave ndodh që të dhënat e sistemit të vjetër janë më
të mangëta se sa kërkesat për shënime të sistemit të ri. Këtu duhet të ketë një vendimarrje në
lidhje me këto mospërputhje, të lihen ashtu të zbrazëta në histori e më pastaj të mbushen, apo të
mbushen me shënime historike manualisht. Më e rëndësishmja gjë është që balancet e të gjithë
klientëve pra outstanding portifolio e IMF-së të barazohen në të dy sistemet. Në shumë raste
mund të ndodh që IMF për shkak të mospërputhjes së të dhënave në sistemin e ri të duhet të heq
dorë nga ndonjë procedurë e deritanishme. Ka raste që huatë egzistuese në sistemin e vjetër të
vazhdojnë të përcjellen në sistem të vjetër deri në maturim, përderisa huatë e reja të futen në
sistem të ri, e në këtë mënyrë jo menjëherë të largohet nga përdorimi sistemi i vjetër LTS, por
gradualisht derisa të maturohen të gjitha huatë aktive [13].
Pjesë e implementimit të sistemit LTS është edhe trajnimi i stafit të IMF-së. Shfrytëzuesit e
sistemit për trajnim duhet të ndahen në grupe, varësisht nga përgjegjësitë e tyre në sistem dhe
varësisht cilit department i takojnë. Përpos këtyre trajnimeve të veqanta të grupeve, të gjithë
shfrytëzuesit duhet të kenë një opinion të përgjithshëm mbi funksionimin e sistemit. Në veqanti
shfrytëzuesit e departmentit të TI-së duhet të trajnohen për sigurinë e sistemit, mirëmbajtjen,
procedurat e kontrollit të brendshëm dhe procedurat e rigjenerimit të të dhënave/ data recovery
[13].
Në shumicën e rasteve duhet të vazhdohet për një periudhë të caktuar me të dy sistemet LTS, me
sistemin e vjetër dhe sistemin e ri në të njejtën kohë. Të futen të dhënat në mënyrë paralele në të
dy sistemet. Pastaj të krahasohen në vazhdimësi të gjitha raportet nga të dy sistemet.
Diskrepancat/ bugs të raportohen dhe të rregullohen në sistemin e ri. Kështu përfundimisht duhet
të vërtetohet që sistemi i ri është i saktë dhe akrual, në mënyrë që sistemi i vjetër të largohet nga
përdorimi [13].
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7. VALIDIMI I LTS PROTOTIPIT
Pjesë përbërëse e kësaj teme është një aplikacion i zhvilluar në ASP.NET, që ka për qëllim
demonstrimin e zgjidhjes së sfidës kryesore të këtyre sistemeve, e që është integrimi me sistemin
e pagesave në rastet kur institucioni mikrofinanciar/ IMF pranon në zyret e saj edhe pagesat e
huave nga klientët e saj.
Prototipi është i zhvilluar në ASP.NET , perkatesisht me gjuhen programuese C#, kurse tabelat e
shënimeve janë në SQL Server .
Për përshkrim më të mirë të aplikacionit janë përdorë figurat në vijim:
Diagrami i bazës së të dhënave në SQL duket si në Figurën 1:

Figure 1 Diagrami i bazës së të dhënave në SQL
Format në aplikacion janë: (përpos Default.aspx, Login.aspx, Logout.aspx dhe Main.aspx)
frmClient.aspx, frmLoan.aspx, frmRaportet.aspx, frmTran.aspx dhe frmUsers.aspx.
Tabelat në SQL Server janë: Clients, Loans, Payments, Roles, Schedules dhe Users.
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Forma frmClients është krijuar për të menaxhuar të dhënat e klientëve në databazë, këto të dhëna
ruhen në tabelën Clients. Tabela Clients përmban këto kolona: CFirstname, CLastname,
CPersonalD, CAddress, CCity. Këto kolona të tabelës Clients korespondojnë me fushat e formës
frmClient.aspx në aplikacion.
Forma për menaxhimin e të dhënave të klientëve duket si në Figurën 2.

Figure 2 Forma për menaxhimin e të dhënave të klientëve

Pasi të shtypet butoni New, mund të vendosim shënimet për klientin e ri. Të dhënat janë emri,
mbiemri, numri personal, adresa dhe qyteti.
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Forma për regjistrim të klientit të ri duket si në Figurën 3.

Figure 3 Forma për regjistrim të klientit të ri
Në formën e mësipërme mund të azhurohen shënimet e klientit egzistues nëse zgjedhim butonin
Select pranë klientit që dëshirojmë ta azhurojmë. Pas azhurimit të të dhënave të klientit shtypet
butoni Edit.
Forma për azhurim/ editim të klientëve egzistues duket si në Figurën 4.
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Figure 4 Forma për azhurim/ editim të klientëve egzistues

Në të njejtën mënyrë forma frmLoan.aspx është krijuar për të menaxhuar të dhënat e huave të
klientëve në databazë, kolonat e tabelës Loans- LnAmt, DisDate, NrTerms, Interestrate,
korospondojnë me fushat në formën frmLoan.aspx në aplikacion.
Forma për menaxhimin e të dhënave për huanë duket si në Figurën 5.

Figure 5 Forma për menaxhimin e të dhënave për huanë
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Në këtë formë është edhe butoni Loan List, që shërben për të shikuar të gjitha huatë e një klienti.

Lista e të gjitha huave të një klienti duket si në Figurën 6.

Figure 6 Lista e të gjitha huave të një klienti
Në këtë formë është edhe butoni Calculate, përmes të cilit krijohet skeduli i huasë, në fazën ende
pa u ruajtur huaja, pra mund të përdoret para shpërndarjes së huasë si mënyrë për informimin e
klientit para marrjes së huasë.
Gjenerimi i skedulit të huasë duket si në Figurën 7.
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Figure 7 Gjenerimi i skedulit të huasë

Forma frmTran.aspx është krijuar për të dhënë shënimet mbi pagesat e huave, në të njejtën
mënyrë kolonat e dbo.Payments: PmtDate dhe PmtAmt, korospondojnë me fushat në formën
frmTran.aspx në aplikacion. Në këtë formë së pari përzgjidhet klienti nga lista, pastaj përzgjidhet
huaja e caktuar e atij klienti, pasiqë një klient mund të ketë më shumë se një hua njëkohësisht në
një institucion financiar. Pastaj mund të futen shënimet e pagesës e që janë shuma e pagesës dhe
data e pagesës, e në fund butoni Save për ruajtje.
Forma për të dhënat e pagesave duket si në Figurën 8.
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Figure 8 Forma për të dhënat e pagesave

Në këtë formë egziston edhe butoni List of Transactions, përmes të cilit mund ti shohim pagesat
e një huaje të caktuar të një klienti të caktuar.

Lista e pagesave të një huaje të caktuar duket si në Figurën 9.
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Figure 9 Lista e pagesave të një huaje të caktuar

Forma frmUsers.aspx është krijuar për të menaxhuar shfrytëzuesit e aplikacionit, në të njejtën
mënyrë kolonat e dbo.Users: Firstname, LastName, Username dhe Password, korospondojnë me
fushat në formën frmUsers.aspx në aplikacion.

Forma për të dhënat e përdoruesve të aplikacionit duket si në Figurën 10.
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Figure 10 Forma për të dhënat e përdoruesve të aplikacionit

Nga e cila formë mund të shtohet një user i ri përmes butonit New. (normalisht kjo mund të
bëhet vetëm nga qasja e administratorit).
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Forma për të dhënat e përdoruesit të ri në sistem duket si në Figurën 11.

Figure 11 Forma për të dhënat e përdoruesit të ri në sistem

Ku duhen shënimet si emri, mbiemri, username, paswordi dhe roli i përdoruesit.
Në databazë egzistojnë edhe dy tabela: dbo.Roles dhe dbo.Schedules, ku tabela dbo.Roles
përcakton shfrytëzuesit/ users dhe janë caktuar tri lloj të shfrytëzuesve: 1-administrator- që ka
qasje në të gjithë menynë e aplikacionit, 2-Cashier- që ka qasje vetëm në format frmTran.aspx
dhe

frmRaportet.aspx, dhe shfrytëzuesi 3-Loan Officer- që ka qasje vetëm në format

frmClient.aspx, frmLoan.aspx dhe frmRaportet.aspx.
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Qasja si administrator- qasje në të gjitha format e aplikacionit duket si në Figurën 12.

Figure 12 Qasja si administrator në aplikacion

Qasja si cashier/ arkatar- qasje vetëm në format transactions dhe raportet.
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Qasja si cashier/ arkatar në aplikacion duket si në Figurën 13.

Figure 13 Qasja si cashier/ arkatar në aplikacion

Qasja si loan officer/ zyrtar kreditor- qasje vetëm në format client, loans dhe raportet.
Qasja si zyrtar kreditor në aplikacion duket si në Figurën 14.

Figure 14 Qasja si zyrtar kreditor në aplikacion
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Forma frmRaportet.aspx është krijuar për të nxjerrë shënimet nga databaza, të cilat shënime
mund të eksportohen në excel.
Forma për gjenerim të raporteve duket si në Figurën 15.

Figure 15 Forma për gjenerim të raporteve

Është raporti Client list ku mund të nxjerren shënimet për të gjithë klientët me shënimet e tyre
përkatëse, të cilat mund të eksportohen në excel.
Lista e klientëve aktiv duket si në Figurën 16.

55

Figure 16 Lista e klientëve aktiv

Është raporti Loan List ku mund të nxjerren të gjitha shënimet për të gjitha huatë e të gjithë
klientëve me shënimet e tyre, poashtu mund të eksportohen në excel.
Lista e huave aktive duket si në Figurën 17.
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Figure 17 Lista e huave aktive

Është raporti Transaction List ku mund të nxjerren të gjitha shënimet për pagesat e huave sipas
datave. Duhet dhënë dy data, data e fillimit dhe data e fundit, që poashtu mund të eksportohen në
excel.
Lista e pagesave duket si në Figurën 18.

Figure 18 Lista e pagesave

Në tabelën dbo.Schedules janë skedulet e huave të shpërndara të cilat egzekutohen pasi të jepen
shënimet në formën frmLoan.aspx dhe pas shtypjes së butonit Disburse and Save Loan.
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8. PËRFUNDIMET

Tema paraqet një analizë të caktuar mbi sistemet për përcjellje të huave në institucionet
mikrofinanciare.
Punimi përshkruan kërkesat për informacione që duhet të gjenerojnë këto sisteme, përshkruan
llojet e raporteve që duhet të japin këto sisteme, paraqet disa indikatorë të përformancës që duhet
të mirren parasysh gjatë krijimit të raporteve. Pastaj punimi paraqet dizajnimin dhe
implementimin e këtyre sistemeve, të gjitha këto normalisht të gjeneralizuara.
Duke u bazuar në të gjitha këndvështrimet e pasqyruara në punim, mund të konkludojmë që
sistemet për përcjellje të huave janë mjaft komplekse, kjo për shkakun kryesor- të kompleksitetit
të huadhënies së IMF-ve. Institucionet mikrofinanciare edhepse mbikqyren nga bankat qendrore
të shteteve ku veprojnë, përsëri kanë një fushëveprim më të lirë, kjo për arsye se përpos qëllimit
të profitit, IMF-të kanë edhe qëllimin social të tyre. Ky fushëveprim më i lirë i tyre pastaj
rrezulton në metodologji nga më të ndryshmet të huadhënies, e kjo pastaj pasqyrohet tek sistemet
për përcjellje të huave të tyre. Duke marrë parasysh këtu aftësinë financiare përkatësisht aftësinë
blerëse të shumicës së IMF-ve që nuk është e madhe mund të konkludojmë që sistemet e tyre
janë mjaft të kufizuara në funksionalitet dhe performancë, kjo edhe për arsye që kompanitë e
zhvillimit të softverëve nuk e shohin zhvillimin e këtyre sistemeve me benefit. Këtu duhet vecuar
IMF-të që kanë arritur stabilitet të lartë operacional e financiar, pasi këto IMF kanë arritur të
sigurojnë sisteme mjaft të avansuara.
Sidoqoftë sistemet për përcjellje të huave në IMF kanë probleme sidomos në integrimin e tyre
me sistemet tjera në IMF. Shumë IMF kanë sisteme tjera për pagesa dhe sisteme tjera për
mbajtjen e financave. Kjo paraqet pastaj nevojën për një mënyrë të komunikimit në mes tyre për
të arritur përfundimisht funksionalitetin, operacionalitetin dhe raportet e nevojshme të IMF-së.
Komunikimi është më i theksuar dhe më i nevojshëm sidomos mes LTS dhe sistemit te pagesave.
Ky integrim në mes sistemeve të përcjelljes së huave me sisteme tjera në IMF paraqet edhe
sfidën kryesore të tyre tani. Prototipi që është realizuar në këtë studim jep një zgjidhje kësaj sfide
dhe është ndër të parat e kësaj natyre që është zhvilluar në Kosovë.
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